

Hạ chí - Năm 819 (TCN)

Gửi cha,

Hi vọng cha và mẹ vẫn khỏe như mọi khi.

Con đang học tập để trở thành một vị tướng quân, để đủ sức sánh vai với Alice.

Con xin lỗi vì gần đây không đến chỗ mọi người thường xuyên như trước. Khi học xong, con hứa sẽ đến thường xuyên hơn.

Mùa xuân vừa rồi, đã có nhiều cuộc nổi dậy ở trung tâm lục địa, cha Wolfrey đã cho phép con đến chiến trường để thu thập thông tin. Con đã rất vui.

Cha Wolfrey nói sẽ cố gắn thúc đẩy hơn nữa để kịp ổn định trong mười năm tới. Ông ấy nhờ con mời cha và mẹ đến lâu đài chơi khi rảnh.

Mọi người giữ gìn sức khỏe.

Alan El Flammel.

Deino đọc lá thư, khẽ cười, Galadriel đứng bên cạnh :

- Thằng bé đã trưởng thành rồi nhỉ ? – Galadriel vừa rót trà vừa bày tỏ.

- Chuyện hôn sự giữa Alan và Alice ta chỉ bông đùa với Wolfrey nhưng có vẻ thằng bé Alan nghiêm túc thật.

- Nếu hai đứa nhỏ không phản đối thì đây đúng là chuyện tốt.

Nghĩ về tính cách thảo mai của Alice và cái cách con bé đang làm nữ thần ở Nethorn, ngài lại thở dài, cuộc hôn sự này nếu công khai chắc chắn sẽ tạo ra một cơn chấn động.

- Tại sao phải công khai ? Cứ cho bọn trẻ đến với nhau trong thầm lặng là được. Chẳng phải ngài và Wolfrey đã làm như vậy với thiếp và Pelicia sao ?

Galadriel nhắc lại chuyện xưa làm Deino thoáng giật mình. Cuộc gặp gỡ của bốn người họ, theo nghĩa đen, là một tai nạn.

# CHAPTER 1 : KỲ NGỘ

Năm 1252 TCN, Deino và Wolfrey đặt chân lên bờ biển tây lục địa Dragon Nest. Hai người họ vừa trải qua hai tháng ngồi tàu vượt đại dương cùng với đoàn thương nhân từ bộ tộc Oak sống trên bán đảo Midst. Lẽ ra họ có thể dùng **[ Fly ]** để đến nơi trong một buổi nhưng tên Deino biếng nhát thích nghỉ dưỡng trên boong tàu hơn là tự mình bay đi. Dù sao thì cũng vừa truyền bá một loạt kiến thức cho dân Midst, nên Wolfrey cũng muốn có một thời gian lowkey cho mình, thế là họ lênh đênh trên biển suốt hai tháng trời.

Dragon Nest, là một lục địa ở phương bắc, nó nằm giữa hai miền đông tây, nơi chung sống của nhiều chủng tộc có cả con người. Deino và Wolfrey đã dẫn dắt nhiều bộ lạc nơi đây, sau mấy trăm năm du hành, họ quyết định trở lại để thăm thú sự phát triển ở nơi này. Cảng biển họ sắp đặt chân đến đã được xây dựng từ rất lâu nhưng vẫn còn hoạt động đến hôm nay, âu cũng nhờ khả năng xây dựng cầu đường đỉnh cao của Wolfrey.

Sau khi thuyền cặp bến, tên Deino lặp tức xồ đến những gian hàng trái cây của dân bản địa, lấy trong tay một viên kim cương thô, Deino muốn đổi lấy một ít quả mộng nhưng bị từ chối. Tiền bạc chưa được sử dụng nên hàng hóa chủ yếu được trao đổi ngang giá. Họ không nhận thức được sự quý giá của kim cương thô nên đã không chấp nhận trao đổi. Wolfrey cạn lời, cậu moi từ túi ma pháp một cuộn vải, thứ được tù trưởng Midst tặng như quà cảm ơn, đưa cho Deino:

- Sóng biển đánh bay bộ não của cậu rồi à ? Ai lại dùng kim cương thô để đổi trái cây bao giờ, dùng cái này đi.

Deino chọp lấy cuộn vải và yêu cầu trao đổi, vậy là họ đổi được một giỏ đủ loại trái cây nào dâu, nào thơm, nào đào, nào quýt. Ôm cả sọt trái cây trên tay, hai người rời cảng biển để đi về phía một bộ lạc ở chân núi Celest, làng của tộc Elf.

Đi được nửa ngày đường, hai người sắp đến nơi, đột nhiên hai cô gái, một Elf, một con người cưỡi Basilisk nhảy xuống từ vách đá. Wolfrey ngạc nhiên khi ai đó không phải chúa rồng Deino có thể thuần hóa được cả Basilisk.

Cô gái mắt thạch anh tím chỉa ngọn giáo của mình về phía hai người rồi lên tiếng đe dọa :

- Các ngươi là ai, đến đây vì lý do gì ?

- Này Deino, cậu có thấy cái giáo đó trông quen quen không ? – Wolfrey ghé tai Deino khẽ hỏi.

Tên này vẫn đang thồn trái cây vào mồm, hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn mê Vitamin C.

- Hửm, à, ngọn giáo đó là quà cậu rèn cho tù trưởng tộc Elf trước khi rời khỏi đây phải không ? Nó tên gì nhỉ ?

- **[ Elves’ Lullaby ]**, nhưng cô gái kia là một con người mà ? Chẳng phải sẽ chết nếu chạm vào ngọn giáo sao ?

- Có thể con bé là một bán Elf, đôi mắt đó trông y hệt đôi mắt của tù trưởng.

Hai tên con trai cứ xì xầm cái gì đó, cô gái Elf tóc trắng dần mất kiên nhẫn. Với thanh kiếm sáng bóng trong tay, cô lao đến tấn công Deino, tên có vẻ yếu hơn. Tự tin vì không có thứ gì trên đời có thể tổn thương mình, Deino đưa tay trái ra chặn thanh kiếm, nhưng ơ kìa, cánh tay của Deino đã rơi xuống đất. Thanh niên hét lên vì đau. Máu ngũ sắc bắn ra tung tóe. Wolfrey đã nhận ra thanh kiếm đó. Nó là thanh **[ Moon Light ]** phiên bản dùng thửmà cậu đã vứt trên đỉnh Celest.

Wolfrey thoáng ngạc nhiên vì một thanh kiếm bình thường có thể tổn thương được lớp da wyvern cứng như thép của Deino, nhưng sau đó cậu lại không thể nhịn cười vì sự ngạo mạn đó đã bị trừng phạt và tên xất xược kia đang hét lên vì đau đớn.

- Xin lỗi Deino! – Wolfrey nói trong khi ôm bụng cố không cười thành tiếng.

Deino không vội trị thương, cậu ngồi phịch xuống đất, lăng qua lăng lại ăn vạ.

- Tay tôi, aaa, tay tôi, Wolfrey cứu tớ với, tớ chết mất.

Quá trời quá đất cái nết, Wolfrey chán chả thèm nói, tiếp tục đối mặt với hai cô gái.

- Nếu không cầm máu, tên kia sẽ chết đấy! – Cô gái ra vẻ cao ngạo.

- Này, các cô thật quá đáng, thậm chí còn chưa tự giới thiệu mà đã tấn công những người tay không tất sắt như chúng tôi.

- Câm mồm, ngươi đang xâm nhập trái phép vào lãnh địa của chúng ta, đáng chết.

Cô gái tóc trắng chỉa kiếm về phía Wolfrey, cô tiếp :

- Hãy trách các ngươi xui xẻo.

Nói đoạn cô lao đến định chém cả Wolfrey. Cảm thấy cuộc ẩu đả này thật vô nghĩa, cậu túm lấy tên Deino đang ngủ khò khò dưới nền đất rồi nhảy đi. Bỏ lại hai cô gái ngơ ngác. Cô gái tóc trắng định mang cánh tay của kẻ xâm nhập về để báo cáo, vừa chạm vào, cánh tay đó đã biến mất, nó chỉ là một ảo ảnh do Deino tạo ra để đánh lừa họ.

Sự thật thì Deino đã bị chém đứt cánh tay, máu bắn ra cũng là thật, nhưng cậu đã nối liền nó ngay sau đó, Wolfrey đã quá quen với mấy cảnh diễn trò ba xu này nên cũng không lấy gì làm lạ. Hai người đến làng Elf, với ma pháp ẩn thân **[ Evasion ]** họ dễ dàng vượt qua đám lính canh, đến nhà trưởng tộc. Trưởng tộc hiện tại là con gái của tộc trưởng đầu tiên nên nhận ra họ ngay. Cô mời cả hai vào tư dinh của mình và yêu cầu người hầu pha trà.

- Đã mấy trăm năm không ghé qua, hai ngài làm tôi tưởng cả hai đã chết quách ở đâu rồi chứ.

- Cô vẫn mỏ hỗn như vậy nhỉ, Chifuyu.

Nữ tộc trưởng đầu đã bạc phơ, một màu trắng ảo não của bệnh tật. Đôi mắt thạch anh tím đã dần mờ đục. Khéo léo vén tà áo lụa, cô quỳ xuống trên chiếc gối bông của mình.

- Trông cô như sắp chết đến nơi vậy – Deino chóng cằm nhận xét.

- Không sao cả, nếu chết thì tiểu nữ có thể đoàn tụ với Shen.

Wolfrey hốp một ngụm trà, cậu nói với giọng trách móc:

- Chẳng phải ta đã khuyên cô không nên yêu con người rồi sao ?

- Cô ta thặm chí còn bỏ nhà cùng Shen, ôi tuổi trẻ.

Chifuyu cười phá lên :

- Không nhờ hai vị nào đó lo chuyện bao đồng thì có lẽ ta và Shen đã làm mồi cho cá rồi.

Deino, quan sát Chifuyu một lượt, cậu đề nghị :

- Nếu cô muốn, ta có thể cứu cô khỏi căn bệnh quái ác đó.

- Trông cậy vào ngài.

Chifuyu bị rất nhiều bệnh do các cơ quan đã bị suy thoái. Vì đã mang thai với một con người, Chifuyu không còn khả năng trường sinh nữa, cô đã đặt một chân vào địa ngục ngay khi con gái của mình ra đời.

- Này, ngọn giáo ta ban cho cô đâu rồi? Trước khi rời đi ta đã bảo cô phải giữ nó bên mình mà?

- Tiểu nữ đã đưa nó cho Pelicia rồi.

- Pelicia? Ồ thì ra con bé xất xược đó tên là Pelicia. – Deino trầm trồ.

- Các ngài đã gặp con bé rồi sao?

- Phải. – Wolfrey khó chịu – Con bé đó và một con bé khác đã chặn đường bọn ta đến đây, con bé tóc trắng thậm chí còn dám chém rơi cả cánh tay của Deino.

- Nhân tiện, cô bé tóc trắng đó là ai vậy? – Deino vừa đớp miếng bánh gạo vừa hỏi.

Con bé đó là Galadriel, con gái của tiên tri trong bộ lạc.

- Tiên tri mà dùng kiếm chém người á?

Wolfrey cạn lời:

- Một tên pháp sư dùng kiếm đồ sát cả đám cướp như cậu thì không nên thắc mắc một điều như vậy, thưa Deino điện hạ.

Trò chuyện chán chê, cả ba kéo nhau đi quanh làng, lúa gạo được trồng quanh năm và lương thực thì dư dả. Dựa theo những gì học được từ chúa rồng, danh hiệu của Deino ở đây, bộ lạc cũng thuần hóa và chăn nuôi được Basilisk để lấy trứng, lông, sức kéo và phương tiện di chuyển.

Trên đường trở về dinh thự, họ chạm mặt những cô gái. Thấy hai tên đáng ngờ lúc nãy đang đứng sau lưng mẹ mình, Pelicia không chần chừ lao đến tấn công Wolfrey. Galadriel theo sau, cô chỉa kiếm vào Deino. Chifuyu biết con gái của mình sẽ không chịu nói chuyện nếu không đập cho nó một trận bầm dập, nên cô sẽ không can thiệp, lặng lẻ bước qua một bên để không hứng đạn lạc, cô ngồi vào cái bàn trà gần đó, thư giản quan sát.

Pelicia phóng đến chổ Wolfrey, chọt liên tục. Vì sợ làm cô gái trước mặt bị thương, cậu chỉ né tránh mà không đánh trả.

- Tên hèn nhát chỉ dám chạy trốn.

Wolfrey không để tâm đến lời khiêu khích, cậu nhìn Chifuyu, bà lão gật đầu như thầm khẳng định “Cứ đấm nó đi anh”. Wolfrey móc từ trong túi ra thanh **[ Solar ]** của mình, nó là thanh kiếm dài và to bản với lưỡi kiếm nhẵn. Nó là vũ khí ưa thích của tên Deino mỗi khi muốn phá đá mở đường.

- Đúng chỉ là kiếm sĩ hạng ba, dùng đại đao để chiến đấu với ta là một sai lầm.

Khác với cuộc đấm nhau vui nhộn của Pelicia, Galadriel vẫn nghĩ gã trai này là một cục tạ nên chỉ chỉa mũi kiếm vào như thể mình đang ở kèo trên. Deino ngáp một hơi dài, cậu không muốn phí sức đánh nhau với con nhỏ này, thấy bên đây quá chán, Chifuyu, người đàn bà nách thâm góp vui.

- Hai kẻ này đã bước vào dinh thự rồi tra khảo ta về ngọn giáo của trưởng tộc. Ta đã rất sợ hãi.

Rồi bà ta khóc thút thít như đã chịu qua điều gì oan ức lắm.

Galadriel nổi giận, lập tức cô bổ một nhát xuống Deino. Lần này thanh kiếm đã bị đánh bật ra thay vì cắt ngọt như lúc nãy.

- Quái lạ, ngươi đã làm gì?

- Sao chúng ta không ngồi xuống dùng trà trong lúc quan sát họ chiến đấu, cô không thấy mệt sao?

Galadriel điên tiết, cô nạp ma lực vào thanh kiếm rồi định gián mạnh xuống, nhưng cô dừng lại. **[ Foreseen ]** vừa cho cô biết nếu ra đòn cô sẽ bị chém rơi đầu. Tên Deino vẫn nằm dài trên mặt đất ngáp ruồi.

- “Không đời nào một kẻ như thế này có thể giết mình” – cô nghĩ.

**[ Foreseen ]** đã cố hết sức và đang ngồi trong gốc niệm phật. Đúng như nó tính toán, Deino dùng tay bức đầu Galadriel ngay trong giây sau.

- **[ Revive ]** – Deino niệm chú sau khi đặt đầu Galadriel vào cơ thể.

Con bé được hồi sinh với một đống máu dính ở cổ. Rụng rời tay chân, từng bước rung rẩy cô tiến đến chổ bàn trà của Chifuyu.

- Ta đã bảo cô ngồi xem chiến đấu sẽ hay hơn mà. – Deino thở dài.

- Tên quái vật nhà ngươi. – Galadriel tặc lưỡi.

Wolfrey thế nào rồi á hả? Anh ta đang bị Pelicia áp đảo, không thể tin nổi vào mắt mình, Deino la làng lên:

- Wolfrey cậu sao thế, định làm trò đến khi nào?

Tiếng hét của Deino đã làm Pelicia chú ý, cô nhìn sang Galadriel, mặt cô trắng bệt khi thấy Galadriel người đầy máu, thất thần ngồi một góc.

Bỏ mặt Wolfrey, cô ta định lao đến ăn thua đủ với gã kia. Thấy thế, Wolfrey liền túm cổ Pelicia ném mạnh xuống đất. Pelicia tắt thở vì gãy xương sống.

- Đúng là một tên độc ác không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- **[ Resurrect ]** – Deino hồi sinh Pelicia.

# CHAPTER 2: HƯ KHÔNG

Tỉnh dậy trong phòng hội nghị, Pelicia giật mình hét lên một tiếng rõ to. Cô nghĩ mình đã chết trong cuộc chiến vừa rồi. Galadriel đang bên cạnh chăm sóc cô. Tất cả mọi người đều đang ở đây.

- Con tỉnh rồi à Pelicia. – Chifuyu hỏi.

Ngồi dậy, cô thấy tên khốn vừa đấm mình một trận tơi tả đang ngồi chiểm chệ dùng trà cạnh mẹ, máu điêng lại nổi lên, nhưng nghĩ lại không còn sức đánh nhau nên thôi.

- Để ta giới thiệu, đây là Wolfrey Flammel.

- Deino Draco nè – Tên Deino trẻ con lại xuất hiện.

Mồm của Pelicia và Galadriel như rơi xuống đất, đó là những cái tên của hai vị thần ở ngôi làng này.

- Dám chặt cả tay ta, cô đúng là có gan quá đó.

Galadriel bắt đầu thút thít, rơm rớm nước mắt:

- Xin lỗi ngài, tiểu nữ đã thất lễ.

Deino đỏ mặt, vẻ đẹp đó làm cậu ta chết trong lòng một chút. Cậu lắp bắp:

- Không…, không sao…

Sự đơ như xi măng của tên Deino làm Wolfrey chú ý, cậu thầm nghĩ: “Có lẽ nào”.

- Đúng là tuổi trẻ! – Wolfrey phát biểu rồi nâng tách trà lên thưởng thức.

- Wolfrey là đồ ngốc. – Deino đỏ mặt.

- Giới thiệu đến đây thôi, hai đứa nhớ cư xử sao cho phải phép.

Chifuyu rời đi, bà cần phải xử lý một vài vấn đề trong làng, bỏ lại bốn người trong phòng hội nghị sượng trân vô cùng.

Nhìn tên Deino đang hóa đá bên cạnh, Wolfrey thở dài:

- Này Pelicia, muốn đi tản bộ cùng ta không ?

Pelicia bất ngờ trước lời mời, cô gật đầu.

- Vậy để tôi đi chuẩn bị bửa tối. - Galadriel đứng dậy, định rời khỏi phòng.

- Để tôi giúp cô. – Deino đề nghị.

Trong khuôn viên dinh thự, hoa cỏ thi nhau khoe sắc. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, đá phiến lát dọc lối đi.

- Wolfrey đại nhân đã dạy kiếm thuật cho cha của tiểu nữ phải không ạ?

- Đúng vậy, Shen là một kiếm sĩ tài ba.

Nói đoạn, cậu dừng lại, nhìn lên bầu trời, buổi chiều tà dần buông làm cho không gian của ngôi làng vốn cô tịch lại càng vắng lặng hơn.

- Nếu Shen còn sống, có lẽ cậu ta có thể đánh bại cả ta và Deino.

- Ông ấy đã dạy tiểu nữ cách chiến đấu.

- Haha, có vẻ cậu ta đã tạo ra một chiến binh xuất sắc đấy.

- Ngài quá khen.

- Những đòn thế cô dùng lúc giao đấu với ta đều được thiết kế tỉ mỉ để chống lại ta. Có vẻ như Shen biết bọn ta sẽ trở lại và dạy chúng cho cô. Đúng là một gã vụng về.

- Cô đã làm tốt lắm – Wolfrey vừa khen vừa xoa đầu con bé.

Hai người vừa đi vừa trò truyện đến khi trời sặp tối. Có tiếng gọi của Galadriel vọng từ trong dinh thự ra, họ đã chuẩn bị xong bữa tối.

Trở vào nhà, bước vào phòng khách, Deino và Galadriel đang mang những món ăn lên. Khác với tưởng tượng của Wolfrey, tên Deino này đang vô cùng kiệt sức. Đợi Deino ngồi vào bàn, Wolfrey mới dám ghé tai hỏi nhỏ:

- Này, có chuyện gì thế?

Không thấy trả lời, Wolfrey nhìn vào những món ăn, chúng khá thịnh soạn. Vì có Deino nấu nên bàn tiệc này cũng bình thường. Wolfrey đã ăn cơm Deino nấu hàng trăm năm qua nên cậu rất an tâm khi Deino nói sẽ vào phụ bếp.

Deino đã bay màu, cậu lắp bắp:

- Này Wolfrey, tớ nghĩ bữa ăn của chúng ta đã quá thịnh soạn.

Wolfrey không hiểu, Deino chỉ vào đĩa cơm chiên trước mặt.

- Nếu tớ không phụ nấu, chúng ta sẽ phải ăn đĩa cơm chiên đó cho bửa tối, và nó không có gia vị gì cả.

Có vẻ như Deino đã dạy dỗ cô gái đang mắt lắp la lắp lánh đằng kia cách nấu ăn trong khi tự mình nấu cả bàn tiệc này. Con bé say mê cách Deino sử dụng gia vị đến nỗi quên mất đang canh lửa, thế là nồi cơm ba lớp ra đời, rồi hắt hơi liên tục khi ngửi trực tiếp lọ tiêu.

- Nhưng trông cô bé thật đáng yêu khi tò mò một thứ gì đó. – Deino nói với vẻ triều mến lạ lùng.

- Đúng là tuổi trẻ. – Wolfrey nói trong khi đớp miếng Basilisk chiên bột.

Hội con gái có vẻ im lặng suốt bữa ăn, tiệc tàn, Deino và Wolfrey cùng nhau dọn dẹp trong khi Galadriel và Pelicia đi tắm. Hai cô gái muốn dọn dẹp nhưng có vẻ họ đã trải qua một ngày vất vả nên được hội con trai ưu ái. Ngâm mình trong suối nước nóng, hai cô gái cuối cùng cũng được thư giãn:

- Cậu sao vậy Galadriel, cứ cười tủm tỉm suốt. – Pelicia hỏi trong khi tiến lại gần.

- Deino đại nhân đã dạy tớ cách dùng gia vị và mấy món ăn mới. – Con bé khẻ trả lời.

- Hể ~.

Đôi tai nhọn của Galadriel đã ửng đỏ từ bao giờ, là do nước nóng hay là do một điều gì đó khác. Đột nhiên con bé hỏi ngược lại Pelicia:

- Thế cậu và Wolfrey đại nhân đã làm gì ?

Pelicia giật mình, nàng kể lại những chuyện đã xảy ra, rồi ngượng quá nên rút mặt xuống nước.

- Đúng là tuổi trẻ - Galadriel vừa trêu ghẹo vừa lấy tay mơn trớn cặp ngực của Pelicia.

Tối muộn, ai về giường nấy. Ánh trăng sáng soi rọi xuyên qua cửa sổ, Deino vẫn chưa ngủ. Cậu không ngủ được, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Wolfrey cũng chưa ngủ, đây là lần đầu tiên cậu thấy tên Deino này hành động kỳ lạ như vậy.

- Này, đêm không ngủ còn làm gì đấy ?

- Tớ không ngủ được.

Hết cách, Wolfrey lấy bình giữ nhiệt trong túi ma pháp ra pha cho mỗi đứa một cốc coffee, đêm nay sẽ dài đây.

- Cậu có nhớ cái lần Shen và Chifuyu tuyên bố sẽ cưới nhau không ?

Deino mạnh mẽ giờ đang ngồi rút mình trong cái chăn như một con mèo mít ướt. Wolfrey thở dài, đồng hành cùng nhau, Wolfrey cũng hình dung được câu hỏi đó là có ý gì.

- Khác với người trường thọ, chúng ta là những tồn tại bất diệt, hễ thế giới này còn tồn tại, chúng ta sẽ không thể chết.

- Tớ biết điều đó.

- Vậy sao cậu không thử mời họ làm bạn đồng hành với chúng ta, dù sao thì chỉ hai người đi mãi cũng chán.

- Hả ? Cậu nói chán á ? Wolfrey là đồ đáng ghét.

Đột nhiên, một hiện diện ma lực bất thường xuất hiện bên kia núi Celest. Deino bất ngờ, cảm nhận ma lực cho biết cục ma lực đó không phải Serphont hay Phoenicia, nó giống một con ma vật cả hai đã phong ấn gần đây. Dẹp hết mấy suy nghĩ linh tinh qua một bên, cả hai mặc lại trang phục rồi tiến đến chổ con quái vật.

Tiếng bước chân đã đánh thức Pelicia và Galadriel, nhìn ra cửa sổ họ thấy hai người kia đang chuẩn bị rời khỏi làng để đi đâu đó. Khác với hai thanh niên đi mây về gió, hai cô gái cưỡi Basilisk chạy bộ đuổi theo.

# CHAPTER 3 : TRẬN CHIẾN TRÊN NÚI CELEST.

Bay trên bầu trời Dragon Nest là hai thiếu niên trông có vẻ trẻ tuổi, Deino vừa bay vừa liên lạc với Long thần Serphont. Trận chiến này có thể sẽ ảnh hưởng đến phong ấn nằm sâu bên dưới Celest, cậu cần có sự cho phép của Serphont.

- Cậu nói gì ? Một con quái vật xuất hiện ở Celest hả ?

Serphont đang ngủ trên đỉnh Celest, ông ta vừa trải qua một ngày dài với mụ Phoenicia và đang vô cùng mệt mỏi. Deino đột nhiên liên lạc khiến ông ta giật mình.

- Ông có thể dựng kết giới trong khi chúng tôi tiêu diệt nó được không ?

Serphont ngáp một cái đầy mệt mỏi, từ trên đỉnh Celest, một kết giới tỉ mỉ ôm sát ngọn núi và cả vùng đất xung quanh được kích hoạt.

Tiếp đất, trước mặt cả hai là một sinh vật đen đúa gớm ghiết, cao khoảng hai mét với đống xúc tua quơ quào cố gắng cắn nuốt sỏi đá và cây cối quanh nó.

- Ewww – Wolfrey ngay lặp tức ra vẻ miệt thị.

- **[ Flash ]**

Xung quanh được chiếu sáng. Deino leo nheo cặp mắt đỏ lòm của mình vì vừa bay với tốc độ cao.

- Gớm thật.

Quá ghê tởm trước thứ quái vật trước mặt, Deino quyết định giải quyết nhanh gọn rồi về ngủ tiếp.

- **[ Fusion Flare ]** – Ma pháp hủy diệt tối thượng trong hình dạng một viên đạn được Deino bắn về phía con quái vật.

Không có vụ nổ nào được xảy ra, con quái vật đã nuốt lấy viên đạn và chuyển hóa toàn bộ ma lực thành sinh mệnh lực rồi tăng mạnh kích cỡ, bây giờ nó đã to bằng nửa ngọn Celest.

- Đờ hếck - Wolfrey toát mồ hôi trước những gì vừa xảy ra.

Một miếng nùi giẻ nhỏ xíu đã không giết được nên mới đành phải phong ấn, to cở này đào đâu ra đủ đá lăng kính bây giờ.

Hoảng hồn, Wolfrey cầu cứu Phụng tiên nhưng không liên lạc được, mụ già chết tiệt này lại ngủ quên trời quên đất rồi.

Đang đau đầu thì hai cô gái đến nơi, họ thất kinh bạc vía khi thấy thứ sinh vật trước mặt, Pelicia rung cầm cập, cô hét lên. Sự sợ hãi của Pelicia làm con quái thú chú ý, nó phóng xúc tua đến muốn túm lấy con bé, Wolfrey đã chặn hầu hết các xúc tu, nhưng vẫn có một cái túm được chân con bé, hư không ngay lặp tức ăn mòn khiến con bé ngất đi vì đau đớn. Wolfrey chặc đứt cái xúc tua gớm ghiết rồi dùng phép trị liệu mạnh nhất - **[ Divine Cure ] –** để chữa thương cho con bé trong khi Deino đứng trước che chắn.

- Con quái vật khốn kiếp.

Wolfrey nổi điên, cậu lấy ra thanh **[ Moon Light ]** hàng hiệu, thứ có thể chém được cả quy luật của thế giới. Cậu lao đến phanh thây con quái vật, mỗi nhát chém khiến con quái vật bị đứt lìa không thể hồi phục. Chỉ chém thôi chưa đủ thỏa mãn, cất thanh kiếm, dùng tay không, cậu dần cho con quái vật bẹp dí nằm dài trên sườn núi. Cơn điêng của Wolfrey chỉ dừng lại khi Pelicia gọi tên cậu sau khi con bé tỉnh dậy.

Kết giới bị chấn động mạnh khiến Serphont giật mình, ngài liên lạc với Deino và hay tin những chấn động đó đến từ cơn điêng của Wolfrey chứ không phải từ con quái vật. Thở phào nhẹ nhõm, ngài hướng dẫn đám trẻ cách tiêu diệt con quái vật, hầu hết tất cả ma pháp trị liệu đều gây tổn thương lên quái vật hư không, cứ dùng **[ Cure ]** đốt từ từ là được.

Deino móc trong túi ra một bộ bàn ghế để Pelicia và Wolfrey nghỉ ngơi trong khi cậu và Galadriel thiêu đốt con quái vật.

- Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cô. – Wolfrey bày ra vẻ mặt đau khổ.

Pelicia khẽ lắc đầu:

- Là lỗi của tiểu nữ khi đột nhiên xuất hiện giữa trận chiến.

Xa xa, Deino đang dạy cho Galadriel cách dùng **[ High Cure ]** vì dùng **[ Cure ]** tới mùa quýt năm sau chắc mới xong việc.

- Trông họ có vẻ hợp nhau nhỉ ?

- Ừm, Deino vốn là người hành động theo cảm tính và bốc đồng. Nhưng cậu ta đã rất kiên nhẫn với Galadriel. Có vẻ như họ sinh ra là để dành cho nhau.

Nói đoạn, Wolfrey quay sang Pelicia, bằng ánh nhìn cầu thị, cậu mở lời:

- Này Pelicia, cô có muốn đồng hành cùng bọn ta không ?

Pelicia ngạc nhiên, vốn cô và Galadriel dự định sẽ xin phép được đồng hành cùng họ khi rời khỏi làng. Hai cô gái đã dành cả đời để sống ở chân núi Celest, họ luôn khao khát một chuyến đi thật xa để có thể ngắm nhìn thế giới.

- Mong ngài dạy dỗ thêm. – Pelicia khẽ gật đầu.

- Ừm. – Wolfrey cũng gật đầu, vội quay mặt đi chổ khác để giấu đi sự xấu hổ.

Bên lề cuộc chim chuột của hai anh chị võ sư là công cuộc lao động của hai anh chị pháp sư. Họ ngồi gần nhau để thiêu đốt đóng bầy nhầy trước mặt, Galadriel vừa học **[ High Cure ]** từ Deino, cô hào hứng spam lia lịa. Bỗng dưng thấy choáng váng, có vẻ sắp cạn ma lực, mất thăng bằng cô ngã lên vai Deino. Không còn cách nào khác, Deino đành phải truyền ma lực cho con bé bằng cách thồn nước mana vào miệng, con bé sặc nước ho cạch cạch.

- Nước ma pháp số lượng giới hạn đấy. – Deino khoe mẻ.

- Eo, vị mặn này là gì vậy?

- Đá lăng kính.

Deino vừa giải thích vừa móc trong túi ra một viên đá lăng kính hàng thật giá thật. Đưa cho Galadriel, cậu yêu cầu cô hãy ngậm lấy nó để khôi phục ma lực trong lúc làm việc để tránh bị kiệt sức.

- Thưa Deino đại nhân.

- Có việc gì thế?

- Khi ngài rời khỏi đây, tiểu nữ có thể đi cùng ngài được không?

Deino giật mình, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu hỏi:

- Sao cô muốn đi cùng ta, sẽ là một hành trình rất dài đấy?

- Tiểu nữ muốn học hỏi thêm nhiều thứ từ ngài.

Nói đoạn, cô quay về phía Pelicia đang gối đầu trên đùi Wolfrey ở đằng xa, tiếp:

- Từ lâu tiểu nữ và Pelicia đã muốn bắt đầu hành trình của riêng mình và rời khỏi làng. Nhưng do sức khỏe của bà Chifuyu nên Pelicia không thể rời đi. Giờ ngài ấy đã khỏe lại, tiểu nữ nghĩ đã đến lúc thích hợp để bắt đầu hành trình, và đi cùng ngài thì sẽ không phải lo lắng gì cả.

Cô dừng lại, bỗng dưng đỏ mặt:

- Và Deino đại nhân cũng rất ngầu nữa.

Deino đã bay màu, dù đã sống cả tám trăm năm trên cái thế giới này nhưng tâm hồn vẫn là một cậu trai mười bảy tuổi chưa biết yêu là gì. Ngượng đỏ mặt, không còn cách nào, cậu khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bình minh lên cũng là lúc hai người dọn sạch sẽ tàn dư của con quái vật. Deino liên lạc thông báo cho Serphont nhờ ông hạ kết giới. Cả hội kéo nhau về tư dinh nghỉ ngơi. Buổi tối hôm ấy, trong khi dùng bữa, Pelicia thông báo sẽ cùng Galadriel rời làng. Chifuyu rớt nước mắt, đứa con gái báo đời của bà cuối cùng cũng chịu ra khỏi cái làng này để nhìn ngắm thế giới. Sáng hôm sau họ rời đi, cùng nhau, họ tiến về phía mặt trời mọc.