**Cánh Đồng Hoa Đêm**

Người dân làng Vũ Xuyên luôn truyền tai nhau một câu chuyện kỳ lạ: vào mỗi đêm trăng tròn, khi ánh trăng dâng tràn trên những cánh đồng lúa mênh mông, một cánh đồng hoa bí ẩn sẽ hiện lên, lung linh dưới ánh trăng. Những đóa hoa chỉ nở về đêm, có màu xanh dương nhạt như làn sương sớm, và đặc biệt là không ai từng nhìn thấy hoa ấy vào ban ngày.

Người đầu tiên phát hiện ra cánh đồng hoa này là một cô bé tên Thảo. Vào một đêm trăng tròn, cô lén mẹ ra đồng, chỉ để ngắm trăng cho thoả mãn trí tò mò. Trong màn đêm yên lặng, Thảo thấy một luồng sáng xanh yếu ớt lấp lánh phía chân trời, như một bầu trời thu nhỏ dưới mặt đất. Cô tò mò tiến lại gần, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khi thấy hàng ngàn bông hoa nhỏ xinh tỏa sáng.

Thảo đứng ngây người ngắm hoa một lúc lâu. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng xào xạc. Những bông hoa dường như đang giao tiếp với nhau, hoặc có thể là với cô. Giọng nói mơ hồ vang lên trong không khí, dịu dàng và thăm thẳm: "Người có lòng trong sáng mới thấy được cánh đồng này, nhưng không ai được phép ngắt hoa. Mỗi cánh hoa là một giấc mơ chưa thành của ai đó trên thế gian."

Thảo rùng mình, nhưng lòng cô cũng tò mò hơn bao giờ hết. Cô lắng nghe tiếng hoa nói và hỏi: "Tại sao các ngươi chỉ nở vào ban đêm?"

Một bông hoa lớn hơn, tựa như là trưởng lão của cả cánh đồng, khẽ rung rinh đáp: "Vì đêm là lúc con người thường ấp ủ những giấc mơ. Khi con người ngủ, họ mơ và để lại những khát khao, lo lắng, và hoài niệm. Chúng ta là những đóa hoa mọc từ những tâm tình ấy. Nếu con người ngắt một bông hoa, giấc mơ ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật."

Thảo thầm tự nhủ sẽ không bao giờ ngắt hoa, dù có tò mò đến đâu. Nhưng từ ngày đó, đêm nào trăng tròn, cô cũng lẻn ra ngoài, chỉ để ngắm hoa và trò chuyện cùng chúng. Cô nhận ra rằng mỗi lần quay lại, số lượng hoa dường như tăng lên, như thể làng Vũ Xuyên có nhiều người mang những giấc mơ chưa thể thành.

Cứ như thế, năm tháng trôi qua, Thảo trở thành thiếu nữ. Cô vẫn giữ kín bí mật về cánh đồng hoa đêm, bởi cô hiểu rằng chỉ người nào có lòng thanh tịnh mới có thể nhìn thấy nó. Những đêm trăng tròn, cô không còn đến cánh đồng nữa, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nhớ về nó, về những giấc mơ chưa thành mà cô cũng gửi gắm nơi ấy.

Một đêm nọ, một chàng trai trẻ từ kinh thành đến làng Vũ Xuyên. Chàng tên là Hoàng, một người học rộng tài cao nhưng lại gặp nhiều trắc trở trong cuộc đời. Chàng đến Vũ Xuyên để tìm lại sự bình yên. Tình cờ, chàng gặp Thảo khi cô đang ngắm trăng từ xa, nhớ về cánh đồng hoa bí ẩn.

Như một linh cảm kỳ lạ, Thảo quyết định đưa Hoàng đến cánh đồng hoa. Hai người cùng đi trong màn đêm lặng lẽ, đến khi thấy luồng sáng xanh hiện lên giữa những tán lúa. Hoàng tròn mắt nhìn cánh đồng hoa đẹp kỳ diệu trước mắt mình. Thảo giải thích cho chàng nghe về câu chuyện của những đóa hoa đêm và những giấc mơ mà chúng giữ gìn.

Hoàng lặng lẽ cúi đầu, lòng tràn đầy xúc động. Chàng thấy ở đó những giấc mơ chưa thành của chính mình, những ước mơ mà chàng đã bỏ quên trong cuộc hành trình đời mình. Bất chợt, chàng ngửa mặt lên trời, thì thầm một lời nguyện cầu, và Thảo nghe được chàng cầu mong được tiếp tục con đường học hỏi và phụng sự cho dân lành.

Rồi cả hai rời khỏi cánh đồng, để lại những đóa hoa vẫn lung linh trong đêm. Nhưng kỳ diệu thay, sau đêm ấy, cánh đồng hoa đêm dần dần biến mất. Người ta nói rằng giấc mơ của mọi người trong làng đã dần thành sự thật, và vì vậy những bông hoa đêm không còn xuất hiện nữa.

Hoàng trở về kinh thành, tiếp tục hành trình của mình. Thảo vẫn ở lại làng, sống cuộc sống bình dị, nhưng mỗi khi nhớ về cánh đồng hoa, cô lại thấy lòng mình thanh thản lạ thường. Và dù không ai còn thấy cánh đồng hoa ấy, người ta vẫn tin rằng những đóa hoa đêm vẫn tồn tại ở đâu đó, lưu giữ giấc mơ của mỗi người trong những đêm dài yên ả.