ARC 4

NETHORN VÀ CUỘC NỘI CHIẾN

# CHAPTER 1: MIDST, CỘI NGUỒN CỦA XUNG ĐỘT

( Lập hạ - 815 TCN )

Phương tây, lãnh địa của các ma nhân, nơi ma thuật tự nhiên dồi dào và cùng với đó là một thiên nhiên khắt nghiệt. Sự nguy hiểm của nó không đến từ khí hậu hay địa hình, nó đến từ lũ ma vật có thể ập đến tấn công con mồi bất kỳ lúc nào.

Bán đảo Midst, một quốc gia rộng lớn nằm giữa lục địa, trải dài lãnh thổ từ đại dương phía đông đến dãy Rockrune phía tây, tiếp giáp với Nethorn ở phía bắc và phương nam là bạc ngàn màu xanh của rừng Dusk.

Midst có đủ kiểu địa hình, cao dần từ đông sang tây, ven biển là vùng đồng bằng rộng lớn, ấm áp, mưa nhiều và điều đặng quanh năm. Đi dọc lãnh thổ theo đường mòn của đức cha\*, địa hình càng thay đổi, dần khô nóng hơn và hoang mạc cát là cảnh quan chủ đạo. Nhưng không vì vậy mà sự sống không phát triển, vô số ốc đảo rải rác khắp nơi, chúng là thành quả từ mạch nước ngầm được bỏ lại bởi bàn tay của đức cha. Di chuyển từ óc đảo này đến óc đảo khác sẽ đảm bảo việc rời khỏi hoang mạc một cách an toàn. Phần cao nhất của Midst là cực tây tiếp giáp Rockrune, nơi này khô hạn đến mức ngoài cát đá thì chẳng còn gì khác. Đây cũng là nơi hành hình của những tử tù, họ sẽ bị bỏ lại để chịu đựng một cái chết đau đớn vì bị ánh nắng rực lửa thiêu đốt đến chết. Con đường sống duy nhất là leo qua dãy Rockrune để đến Nethorn, nhưng đó gần như là điều không thể.

Một đoàn ma nhân ( từ nay sẽ gọi là người ) đang thực thi án hành quyết đối với hai tử tù chính trị. Một người thanh niên chỉ vừa hai mươi, đôi mắt mệt mỏi và vô hồn cùng một cô gái người chi chít vết thương, chân tay rụng rời không còn sức sống. Họ mặc một bộ trang phục rách rưới, lắm chổ bị gió sa mạc thổi tốc lên lộ rõ vết bầm tím bên dưới. Quỳ trên mặt cát nóng bỏng nhưng họ chẳng còn đủ sức để mà phản ứng nữa.

Đám lính quẳng lại hai cái túi nước và một cái gói đựng mấy mảnh bánh mỳ mốc lại cho hai người rồi cứ thế mà cưỡi ngựa rời đi, chẳng mảy may suy nghĩ gì cả.

Hai con người ngồi dưới nắng đổ lửa, trong tâm trí họ trống rỗng. Người họ ướt đẫm và mất nước, da dẻ bắt đầu đỏ dần, đôi chân đã bỏng rộp cả da và dần nổi mụn nước.

- Natalya.

Cô gái nghe gọi, cố sức tàn ngẩn mặt lên nhìn chàng trai trước mặt.

- Hay chúng ta cứ như vậy mà chết đi. – Chàng trai nói tiếp.

Cô gái tên Natalya, đôi mắt long lên một cơn thù hận khủng khiếp rồi dần khóc lớn hơn như đã chịu qua rất nhiều oan ức. Nước mắt lăn trên da mặt ửng đỏ rồi bốc hơi mà chưa kịp rớt xuống cát.

Trong cơn sôi máu, cô hét lớn.

- LŨ NETHORN SÚC SINH.

Nói rồi cô nghiến răng, trợn mắt, nhìn về phía ngọn núi trước mặt.

Chàng trai đã bỏ cuộc, trong đôi mắt đó là sự bất lực và thống khổ. Anh ta gục xuống nền cát, thở thoi thóp mặt kệ cát bụi cứ thế mà tràng vào miệng.

- “Băng vương long, xin ngài hãy dẫn dắt linh hồn của kẻ cùng khổ này”. – Anh ta thầm cầu nguyện trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng.

- Ơ kìa, hai người đang làm gì ở đây vậy ?

Có một âm thanh phát ra từ sau lưng hai người. Anh ta vừa nói vừa đổ nước ấm ào ào xuống từ lòng bàn tay mình.

Trong thoáng chóc hai tử tù đã nghĩ mình đang mơ, nhưng nước đổ xuống là thật. Natalya đưa đôi tay rung rẩy hứng lấy một ít nước rồi đưa lên miệng. Chàng trai có chúc chần chừ, không biết nghĩ gì mà bậc khóc rồi cũng uống một bụng nước.

Chàng trai kia đang mặc một bộ trang phục của hoàng gia Midst, không, chính xác thì nó có kiểu dáng tương tự nhưng ngắn gọn hơn. Vẫn là một mảnh lụa trắng đội trên đầu với một cái băng đen cố định, vẫn là quần áo màu trắng nhưng quần chỉ đến gối và tay áo đã được xăn lên. Mái tóc nâu và đôi mắt tím đó rõ ràng không phải là người bản địa.

Chàng trai lạ mặt liền túm cổ hai người rồi chạy một mạch đến chân núi Rockrune, nơi có bóng râm. Đặt hai người xuống, chàng trai lấy từ trong hư không ra một bộ bàn ghế dài và bắt đầu loay hoay làm gì đó.

- À này…

- Quên giới thiệu, tôi là Alan El Flammel, cứ gọi là Alan nhé.

Alan nói rồi cười nhe răng rất tự nhiên.

- Tôi là Grigori Welheim còn đây là em gái tôi, Natalya Welheim.

Grigori nói với giọng mệt mỏi.

- Welheim ư ? – Alan ngẫm nghĩ gì đó, cậu tiếp – Có phải là hoàng tộc Midst không ?

Alan nói xong, cậu quay lại với hai cốc nước dừa với ít đá viên bên trong. Đặt chúng trước mặt hai người rồi cậu chìa bàn tay trước mặt họ.

- **[ Divine Cure ].**

Cơ thể của Grigori và Natalya dần phát sáng rồi được chữa lành.

- Uống nước lấy lại sức đi rồi chúng ta sẽ trò chuyện sau.

Alan quay đi, lại lúi húi làm cái gì đó.

Grigori và Natalya kinh ngạc trước những gì vừa trải qua, pháp sư hoàng gia của Midst cũng chỉ có thể dùng **[ High Cure ]** và sau đấy họ sẽ nằm vật vã vì kiệt sức. Chàng trai tên Alan trước mặt vừa dùng ma pháp hồi phục tối thượng mà chẳng có vẻ gì là mất sức cả.

Grigori nâng cái ly thủy tinh trước mặt lên, uống với sự thận trọng, nhưng vì nó quá thơm và ngọt nên cứ thế mà tuông hết. Cơn buốt từ những viên đá lạnh làm cậu tê dại. Thấy vậy, Alan quay sang, rót cho Grigori một tách trà nóng để giải buốt. Alan cười lớn với vẻ trêu ghẹo.

- Cậu sao thế Grigori, nước của tôi, nó ngon đến vậy sao ?

Grigori đỏ mặt, cậu nhận lấy tách trà nóng rồi uống chậm rãi. Natalya không vội như anh trai mình, cô uống một cách từ tốn thưởng thức hương vị của nó.

- Đây là lần đầu tiên tôi uống thứ nước dừa mát lành như vậy. Cậu Alan đã cho thứ gì vào đây thế ?

- Chúng là nước đóng băng ở nhiệt độ thấp, cô không biết à ? – Alan đáp.

- Không.

Alan nhìn lên bầu trời nghĩ ngợi gì đó, rồi cậu lại nhìn về phía đóng lửa trước mắt, nói:

- Ma thuật băng là một thứ khá khó học đối ma nhân, chúng tiêu hao một lượng lớn ma lực nên hầu như chỉ có trên sách vở.

Nói rồi Alan quay lại với hai đĩa cơm cà-ri, đặt trước mặt Grigori và Natalya.

- Hai người trông có vẻ hốc hác nên tôi nấu một ít thức ăn, mong là hai người không chê.

Hai người nhìn đĩa cơm nồng nặc mùi trước mặt, run run múc một muỗng rồi cho vào miệng. Gia vị sộc thẳng lên mũi làm họ sặc rồi ho lia lịa, nhưng vị của nó rất ngon và đặt sắc.

- Ngon đúng không ?

Alan vừa nói vừa chóng cằm lên bàn, nhìn hai người họ cười mỉm. Rồi Alan cũng rót cho mình một tách cà phê, hỏi tiếp:

- Hai người làm gì ở cái chỗ chết chóc này vậy ?

Grigori dừng muỗng, đặt nó xuống rồi nhìn Alan bằng một đôi mắt ngập tràng sự bất lực.

- Tôi là nhị hoàng tử và Natalya là tam công chúa của Midst. Chúng tôi đã bị hàm oan bởi đại hoàng tử và mẹ của anh ta, đương kim hoàng hậu.

Trong lúc Grigori kể thì Alan đã đọc ký ức và cũng hình dung ra được câu chuyện. Ai đó đã cho độc vào ly rượu mà nhị hoàng tử sẽ dâng cho William Wilheim trong ngày mừng thọ của ông ta, Grigori mang tội giết vua và bị bỏ tù, những thân cận của Grigori đã điều tra và phát hiện kẻ đứng sau mọi thứ là một gia tộc thân cận với Noth Stepan, tam hoàng tử của Nethorn, đang sinh sống ở Midst. Vì một lý do nào đó Nethorn đã xâm nhập sâu vào Midst và ngọn lửa tạo phản đã nhe nhóm được thắp lên. Natalya vì nhúng tay quá sâu vào cuộc điều tra nên cũng bị gán cho tội mưu phản. Sự việc còn đi xa hơn khi họ bị một nhóm sát thủ bắt cóc và bỏ thuốc rồi dàng cảnh như họ đã ngủ cùng nhau. Mụ hoàng hậu và cái gia tộc khốn kiếp từ Nethorn kia chính là thủ phạm. Hai người họ bị xử chết vì giết vua, mưu phản và có quan hệ làm ô nhục hoàng tộc. Họ bị xử tội chết nhưng không xử ngay mà phải chịu hành hạ và làm nhục suốt mấy tháng trời, khi đám cai ngục đã chán thì họ mới bị dẫn đến đây.

- Đúng là một câu chuyện khủng khiếp. – Alan bày tỏ.

Alan đưa ách cà phê lên miệng, uống một ngụm rồi hỏi tiếp:

- Vậy từ giờ hai người định sẽ thế nào ?

Đột nhiên không khí trùng xuống, Grigori tránh ánh mắt của Alan. Natalya vẫn giữ im lặng.

- Hai người không muốn trả thù sao, cứ như thế mà chết đi thì đúng là phí phạm. – Alan nói bâng quơ.

Đùng.

Grigori nắm chặc hai bàn tay và dọng mạng nó xuống bàn. Nói với vẻ mặt đầy sự giận dữ nhưng ánh mắt vẫn nhìn một hướng khác.

- Tôi không thể.

Rồi đột nhiên anh ta diệu giọng rồi dần mếu máu.

- Tôi không thể, tôi không thể, tôi không…

Natalya đặt tay lên vai anh mình như để an ủi. Rồi cô nhìn Alan với ánh mắt buồn bã.

- Xin lỗi anh Alan, anh tôi đã quá khích.

Alan phủi tay, cậu nói:

- Nếu muốn trả thù thì cứ trà trộn vào Nethorn rồi phá hoại nó từ bên trong là được chứ gì ? Không phải đó là sở trường của cậu sao **Gray** ?

Alan vừa nhắc một cái tên khiến Grigori lạnh sóng lưng, anh ta run rẩy:

- Làm sao cậu biết đến cái tên đó ?

Alan cười lớn, cậu nói :

- Đừng quan tâm lý do.

Rồi Alan uống tiếp một ngụm cà phê, Alan chòm lên gần Grigori, nói tiếp.

- Nethorn về cơ bản là có hai phe đối lập, phe thân vương bảo thủ và phe chống vương cấp tiến. Phe chống vương có một áp lực rất lớn lên ngai vàng vì họ đang nắm giữ hầu hết các nguồn lực của đất nước.

- Vậy phe thân vương có gì ? – Natalya hỏi.

- Quân đội, họ có quân đội.

Alan trả lời rồi quay sang Natalya, tiếp :

- Quân đội của Nethorn rất tinh nhuệ, đội pháp sư của họ mạnh mẽ và cơ động. Phe chống vương không dám nổi dậy vì họ e sợ bản thân sẽ trở thành con dê tế thần.

- Tức là trong phe đối lập cũng có sự xung đột ? – Grigori hỏi.

- Đúng vậy, họ là đám chóp bu tàn dư của Avalon nên vẫn luôn ngấm ngầm nuôi mộng phục quốc, vì có cùng một kẻ thù chung nên họ mới nhẫn nhịn nhau.

Grigori gật gù.

- Anh thật sự là ai vậy Alan ?

- Tôi chỉ là một người bình thường qua đường mà thôi.

# CHATER 2: NỘI CHIẾN NETHORN LẦN I

( Lập thu – 810 TCN )

Đế quốc Nethorn, một quốc gia rộng lớn và giàu có.

Lãnh thổ Nethorn trải rộng khắp phía bắc lục địa, trải dọc từ cực bắc đế dãy Rockrune. Địa hình Nethorn kỳ quặc và phức tạp, phía tây bị chẻ dọc bởi dãy Dragonspine, trong khi phía đông là bạc ngàn thảo nguyên và đồng bằng. Phương bắc là núi đá và dần về phía bắc thì càng lạnh, phương nam tiếp giáp với Midst, địa hình cao dần từ biển đông đến Rockrune.

Mười hai năm từ khi lập quốc, Nethorn đã đẩy mạnh khai hoang và kiểm soát được hầu hết lãnh thổ phía đông, nơi họ canh tác một lượng lớn lương thực, hoa màu và cây công nghiệp.

Dần dần một con đường mòn hình thành trải dài khắp lãnh thổ. Người Nethorn lần theo con đường này để vận chuyển hàng hóa về kinh đô Noth ở vịnh biển và từ đó bán đi khắp lục địa.

Bên trong Nethorn là một cuộc chiến ngầm giữa nhiều phe phái.

Lớn nhất là cuộc xung đột giữa ba anh em nhà Noth, bọn họ là con trai của Noth Lynel. Sau khi Noth Lynel qua đời vào tám năm trước, quyền thừa kế đã được hội đồng quốc gia quyết định và đó là Loid Lynel, người anh cả. Người anh thứ, Erwin Lynel không đồng ý với quyết định đó nhưng cũng không phản kháng. Người em út Stepan Lynel có vẻ dửng dưng trước quyết định của hội đồng như thể đã biết từ trước và cũng không có thái độ phản đối. Nhưng một chuyển biến gì đó đã diễn ra vào năm tiếp theo, Erwin và Stepan tỏ rỏ thái độ thù địch với Loid. Rồi chỉ trong một năm tiếp theo họ quay sang thù địch lẫn nhau.

Không cần phải tuy bố thì ai cũng ngầm hiểu Erwin đã phản bội và đầu quân cho phe chống vương. Anh ta đã bị lũ quý tộc Avalon lôi kéo và dần dần biến anh ta thành một con cờ. Stepan không thể hiện rõ sự thù địch với người anh cả, anh ta ngấm ngầm cử thuộc hạ đi khắp nơi để trở thành cánh tay nối dài cho mình. Anh ta không chỉ có nhiều quý tộc trung thành rải rác khắp trong nước mà còn có một vài gia tộc ở nước ngoài định kỳ gửi báo cáo về, trong đó gia tộc Grizz ở Midst là giàu có và hữu ích nhất, họ là nơi đào tạo gián điệp và sát thủ cho Stepan trong khi vẫn có thể che dấu mình khỏi Loid Lynel.

Stepan có thừa quân lực để lật đổ anh cả mình, nhưng anh ta vẫn chần chừ đến bây giờ cho dù đã tốn rất nhiều tiền để duy trì quân đội là vì Alice Ella Draco. Một ả đàn bà khó hiểu. Cô ta từng bắt cóc Stepan rồi mắng cho hắn một trận vì dám hành quân ngang trang trại làm lũ bò hóa điên chạy loạn ủi vào mấy cây cà phê của ả. Nhưng cô ta không báo cáo việc này với Loid. Điều này khiến Stepan không thể hiểu nổi Alice sẽ hành động thế nào nếu anh ta nổi dậy.

Erwin Lynel về cơ bản là đã bị tẩy não, anh ta đinh ninh việc mình lật đổ Loid mới là đúng đắn và lãnh thổ Nethorn nên được phân chia lại.

Loid Lynel hiện là hoàng đế nhưng anh ta lại phụ thuộc quyền lực của mình vào hoàng hậu, con gái của đại tướng Vicktor Lam. Trong mười ba ghế của hội đồng quốc gia, Loid Lynel chỉ nắm được bốn ghế, hai ghế còn lại là Vicktor Lam và hoàng hậu. Tạm thời với số ghế sáu trong mười ba, Loid sẽ là người có quyền ra sắc lệnh. Một trong mười ba ghế là của Alice, nó có hiệu lực vĩnh viễn và quyền lực của nó là tuyệt đối, nhưng Alice thường không tham gia vào nội bộ Nethorn nên cái ghế đó chỉ có quyền lực khi Alice có mặt để bỏ phiếu.

Bên trong phe chống vương cũng có một cuộc chiến ngầm giữa quý tộc Avalon và quý tộc Noxi. Trong quá khứ Avalon là kẻ thù không đội trời chung của Noxi và bây giờ cũng thế. Vì mục đích phục quốc họ tạm thời đình chiến nhưng vẫn không làm ăn với nhau.

\*\*\*

Mùa thu mang theo một chút hơi lại từ phương bắc đổ về Noth, tuy nằm gần xích đạo nhưng khí hậu ở đây vẫn chịu ảnh hưởng rõ nét vì sự vận động của gió mùa thổi từ cực bắc xuống và bị dãy Dragonspine đổi hướng rồi đổ thẳng về vịnh.

Một vài tàu buôn vừa cặp bến, chúng là tàu chở hoa quả từ Duskland. Bến cảng dần nhộn nhịp hẳn. Những dãy phố đã lên đèn. Ở đây, ngày cũng như đêm, một bến cảng không ngủ.

Ngồi trong thư phòng của thương hội gần bến cảng, Grigori Gray Ponapath dựa tấm lưng của mình lên chiếc ghế da hạng sang. Tay nâng tách cà phê thượng hạng, đưa mắt nhìn phía cửa sổ thủy tinh hướng ra biển.

Cốc, cốc, cốc.

Có tiếng gõ cửa, rồi một người phụ nữ bước vào. Đặt chồng giấy tờ lên bàn, cô ta làm vẻ mặt khó chịu.

- Lũ Duskland này lại đến trễ, tôi sắp điên đầu với đám công nhân cảng rồi.

Làm một tràng lên mặt sếp mình cho hả dạ, cô ta mới chỉnh trang lại giọng nói.

- Thưa hội trưởng, tiểu thư Natalya có nhắn lại, mong ngài hãy sớm chuẩn bị vì thời cơ đã đến rất gần.

Grigori xoay ghế lại, nói :

- Có vẻ cô thích xả giận lên bàn làm việc của ta nhỉ Wendy ?

Wendy khẽ cười rồi chòm người lên phía trước, ngay sát mặt Grigori, nói nhỏ:

- Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi mà, đâu cần phải ra vẻ lạnh nhạt như thế.

Nói rồi Wendy chòm gần hơn nhưng Grigori chỉ tránh né, cảm thấy quá phiền phức anh đứng phắc dậy đi về phía cửa sổ.

- Tôi không có hứng thú, nếu cô không còn việc gì thì vui lòng rời đi cho.

Wendy tạch lưỡi, giận dỗi rời đi.

Wendy rời đi rồi thì hai vai của Grigori mới có thể thả lỏng. Nếu không vì cô ta quá xuất sắc thì anh đã tống cổ cô ta từ lâu rồi. Nghĩ ngợi bâng quơ một hồi thì cái đồ hồ treo tường cũng điểm bảy giờ. Grigori bước đến cái giá treo trong góc, lấy áo khoác nhung rồi rời đi.

\*\*\*

Rảo bước trên đường phố tấp nập của kinh đô Noth. Đèn đường thấp sáng bằng quang ma thạch soi rọi mọi ngóc ngách tối nhất. Một vài cặp đôi khoát tay bước mau đi trên đường. Chóc chóc vài cơn gió thu lại thổi ngang cuốn những chiếc lá phong dưới nền đá cuộng xoắn vào nhau.

Đến một con ngõ vắng người, Grogori lách vào thật lẹ rồi đi qua thêm mấy con đường tối nữa, anh đến một quán ba nhỏ, biển hiệu đề một chữ “Long” được viết bằng ngôn ngữ của long nhân tộc.

Bước vào bên trong, nơi này không rộng, chỉ có một quầy ba đủ một người ra vào, đối diện là ba chiếc bàn trống.

Thấy Grigori bước vào, người phục vụ có vẻ như nhận ra điều gì đó. Grigori bước lại gần, nói nhỏ:

- Ấp úng không ra được nửa lời, tình thu bi khiết lắm thu ơi.

Người phục vụ gật đầu, bước ra đóng cửa rồi dẫn Grigori lên giang trên, nơi có một người đang ngồi đợi.

Mở cửa bước vào, Grigori quỳ một chân xuống đất, cuối đầu.

- Chào buổi tối, Alice điện hạ.

- Chào buổi tối vị hoàng tử lưu đày.

Grigori đứng dậy, tiến đến chiếc ghế trống đối diện Alice rồi ngồi xuống. Alice rót cho Grigori một tách trà, cô hỏi:

- Kế hoạch của ngươi đi đến đâu rồi.

- Chúng tôi sẽ khai hỏa trong một tuần nữa.

- Thật thú vị, ngày Alan mang ngươi đến ta cứ nghĩ ngươi là một tên thất bại và hèn nhát, không ngờ ngươi có thể làm đến mức này đấy.

- Tôi cứ nghĩ đã bị cô giết vào hôm đó rồi chứ.

- Ta yêu quý Nethorn nhưng nó chỉ là một nơi để ta vui chơi, ta chẳng có mong muốn gắn bó với nó tới mức như vậy đâu, cậu bé.

Alice nâng tách trà đã vơi một nửa của mình lên, uống một ngụm lớn rồi tiếp:

- Nếu được ta mong muốn chấm dứt cuộc nội chiến này ngay bây giờ.

- Mục tiêu của chúng tôi là hủy diệt Stepan Lynel và gia tộc Grizz, tôi không quan tâm Erwin Lynel cũng như lũ quý tộc Avalon.

- Vậy à ?

Alice đặt tách trà xuống, cái tách đã cạn, nhẹ đứng dậy chỉnh lại cái váy hoa màu tím của mình, cô nói:

- Ta rất mong chờ tin chiến thắng của ngươi đấy.

Nói rồi Alice hóa thành là sương biến mất vào hư không.

\*\*\*

( Lập thu + 5 – 810 TCN )

Buổi sáng tại thương hội Ponapath, một cuộc gặp gỡ giữa Erwin Lynel và Grigori Gray Ponapath sắp được tổ chức. Đây là một cuộc gặp bất ngờ và không nằm trong kế hoạch của Grigori nên anh ta đang rất sốt ruột.

Đi qua đi lại trước dãy hành lang phòng làm việc, Grigori cứ hết cắn ngón tay rồi lại nhìn về phía cửa sổ, lo lắng vô cùng.

Bỗng Wendy hốt hoảng chạy đến, nói với giọng gấp gáp:

- Xe ngựa của nhị hoàng tử đã đến.

Cô ta vừa nói vừa chống một tay lên bức tường, mồ hôi ướt đẫm cả người.

Grigori bước mau xuống cửa, chiếc xe ngựa mạ vàng của Erwin Lynel thật sự đã đến trước cửa, người phu xe đã xuống ngựa, trải thảm đỏ và đang mở cánh cửa bằng vàng hầm hố với đủ loại họa tiết rồng trên nó.

Erwin Lynel bước xuống, loạng choạng như không còn tý sức lực nào, theo đó là Rihan Anvil, một lão già thuộc giới chóp bu Avalon.

Erwin ăn diện hầm hố như thể hắn là quốc vương ở đây vậy, hắn diện bên trong một bộ quần áo được may từ lụa trắng nhập từ Dragon Nest, khoát một chiếc áo khoác nhung dài đến eo, màu đỏ thêu chi chít nào vàng nào bạc và đính kinh cương đá quý khắp chỗ. Đầu hắn đội một cái nón đỏ được thiết kế tròn như hình giọt nước và một bên có khuy cài, bên trên đính một viên kim cương cở ngón tay cái vô cùng lòe loẹt.

Rihan Anvil cũng diêm dúa không kém, hắn khoát một bộ trang phục thường thấy của các linh mục, màu trắng với các đường chỉ hoàn toàn được se từ vàng sợi. Hắn đội một cái nón nhung đen rộng vành, cài một cái lông khổng tước và dùng khuy khảm đá quý cố định cái lông.

Grigori bước ra, chào đón với giọng xởi lởi:

- Chào buổi sáng thưa Erwin điện hạ, thật vinh dự cho một kẻ như tôi khi có cơ hội đón tiếp ngài.

Erwin mơ màng nhìn quanh. Rihan đáp hộ.

- Chào buổi sáng hội trưởng Ponapath.

Cách lão nói chuyện khiến Grigori khó chịu, chất giọng của một lão già đầy mưu mô cứ như con rắn xiết lấy màn nhỉ của anh vậy.

- Nào, mời điện hạ cùng ngài Anvil vào trong.

Lão già Rihan Anvil cứ vậy mà bước vào mặc kệ tên hoàng tử đang mơ màng, cho đến khi hầu cậu của hắn dìu tay thì hắn mới bước đi theo.

Mở cửa thư phòng cho Rihan Anvil bước vào, Grigori mời lão già đến tận chỗ rồi luôn tay luôn chân nấu cà phê. Nước bắt đầu sôi thì Erwin mới bước đến nơi, trông hắn cứ như cái xác sống biết đi vậy. Người hầu đỡ hắn ngồi xuống cái ghế đối diện Rihan.

Grigori pha xong cà phê, anh mang ba cái cốc đựng cà phê nóng đến để trước mặt Rihan và Erwin rồi ngồi xuống ở cái ghế ở đầu bàn, đặt cốc của mình trước mặt.

- Chẳng hay Erwin điện hạ và Anvil trưởng lão đến đây có việc gì vậy ? - Grigori hỏi với vẻ khúm núm.

- Cậu Ponapath quả là một doanh nhân hiếm có.

Lão già Rihan mở đầu bằng một lời khen khiến Grigori không biết đáp thế nào. Rồi đột nhiên lão tiếp:

- Một doanh nhân có thể dùng thứ cà phê xa xỉ thế này, có vẻ mối quan hệ của cậu cũng không nhỏ nhỉ ?

Giọng điệu như thăm dò đó làm Grigori rùng mình, anh đáp:

- Tôi có một người bạn ở miền đông, anh ta có một nông trại cà phê nên thường rang rồi gửi cho tôi hàng nhà làm.

Lão nhìn chung quanh căn phòng, rồi lại nhìn Grigori hỏi dò:

- Không biết cậu Ponapath có quan hệ gì với tiểu thư Natalya Flammel không ? Theo ta biết hai người có vẻ khá thân thiết.

Mí mắt trái của Grigori khẽ giật, anh đáp với giọng lạnh tanh.

- Chúng tôi từng học buôn bán cùng nhau nên cũng có quen biết nhưng không đến mức để gọi là thân thiết.

Không biết lão gì Rihan nghĩ gì, lão hỏi nửa đùa nửa thật:

- Ta đã rất lo lắng nếu đụng vào cô ta thì cậu sẽ nổi giận và không còn muốn hợp tác chuyển hàng với ta nữa. Giờ thì ổn rồi.

- “Ông ta đã làm gì Natalya ? Nhưng con bé có vẻ vẫn ổn và không có liên lạc khẩn cấp. Tình huống này là gì vậy ?”

Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Grigori, một tình huống kỳ quặc đang diễn ra và sự việc đang đi theo nhiều chiều hướng bất lợi.

Đột nhiên lão Rihan đứng dậy, kéo tay Erwin rời đi mà không nói gì nữa. Họ cứ thế lên xe và phi một mạch về nhà, bỏ lại Grigori với rất nhiều dấu hỏi.