Chương 0: Tôi bị lạc.

Tôi đang đọc lại cuốn nhật ký mà mình đã viết. Gần đây, đọc và hồi tưởng lại giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

“Ngày đầu tiên, sau bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với số người tham gia là 1, tôi đã đi ngủ.”

Chà, tôi vốn không có nhiều bạn bè.

Có thể nếu tôi có nhiều bạn hơn, tôi đã không có giấc ngủ chết tiệt đó là chơi bời đến tận ngày hôm sau. Bằng cách đó, tôi có thoát khỏi kết cục như hiện tại không?

“Sau khi tỉnh dậy, tôi đã ở đây! Tôi không biết gì cả! Tại sao là tôi? Tại sao lại ở cái nơi quái quỷ này?!

Ở đây ngoài trừ những ngôi nhà giống hệt, đều không có bất kỳ sinh vật nào! Cả thực vật, động vật cũng không! Bầu trời thì luôn âm u một cách đáng sợ!

Tôi đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy một bóng người!

Đây là nơi nào? Thế giới trong gương?! Hay một thế lực nào đó đã xoá sổ tất cả sự sống rồi?!

Tôi đã làm gì để phải chịu đựng điều này?!

Ai đó, làm ơn cứu tôi! Tìm thấy tôi, làm ơn!”

Sau đó là những trang giấy rách nát. Chắc hẳn lúc đó tôi đã tuyệt vọng đến mức phát điên lên.

Mọi người sau khi quá đau khổ với hiện thực thì sẽ có xu hướng nổi điên trước khi chấp nhận nó. Lúc đó tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi lật nhẹ những trang giấy, tìm kiếm nội dung của ngày tiếp theo.

“Ngày thứ hai, tôi vẫn còn ở đây!

Cái thế giới tĩnh lặng không một bóng người chết tiệt này!”

Vào ngày thứ hai, tôi còn tuyệt vọng hơn nữa.

Những ngày sau cũng không có gì thú vị.

“Ngày thứ 12. Tôi không tin! Tôi không tin là không tìm được bất kỳ sinh vật nào! Tôi sẽ tìm cho ra mọi thứ!”

Sau đó trong 10 ngày tiếp theo, tôi không viết một từ nào.

“Ngày thứ 23. Tôi đã phát hiện ra một thứ gì đó đáng sợ. Chúng không phải sinh vật tự nhiên.

Có những con bò sát lớn với hơn chục cái chân đang bước đi trên phố. Còn có những sinh vật bay khổng lồ.”

Có vẻ đây là khoảng thời gian đầu tiên tôi phát hiện ra những sinh vật siêu nhiên. Lâu hơn tôi nhớ, tôi cứ tưởng rằng vào khoảng ngày thứ 15 đã nhìn thấy chúng.

Mặc dù tôi còn chưa đến 20 tuổi nhưng trí nhớ thì như một ông lão tuổi xế chiều.

“Ngày thứ 25. Tôi sắp chết rồi! Cứu tôi với!

Tôi bị một con quái vật hình người truy đuổi! Nó có tận 3 cái đầu!

Không ổn, mỗi lần nhớ đến cái đầu kinh dị nó, tôi không chịu được mà buồn nôn.

Tôi đã chạy suốt hai ngày. Toàn bộ thức ăn và nước uống đã bị bỏ lại phía sau.

Tôi cần tìm cái gì đó để ăn nếu không sẽ chết đói.”

“Ngày 30. Tôi sắp chết đói. Đói đến mức mắt mờ không đi được.

Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về quá khứ, về gia đình.

Tôi không định viết nhật ký, nhưng viết là cách tốt nhất để tôi ngừng lo lắng. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử để không thấy đói.

Ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, tôi không dám ra ngoài tìm thức ăn.

Tôi sắp phát điên rồi.”

Sau đó, tôi nhớ rằng mình đã mất trí trong nỗi sợ hãi và lo lắng. Tôi đã lạc mất cuốn nhật ký trong lúc chạy khỏi quái vật.

Tôi không còn nhớ nhiều vì khoảng thời gian đó nữa. Trí nhớ của tôi rất kém sau khi lang thang ở thế giới này quá lâu.

“Ngày 52, hay 53 gì đó. Tôi không còn nhớ rõ ngày tháng chính xác nữa.

Tôi đã đánh mất cuốn nhật ký trong lúc chạy trốn.

Từ đó đến nay, đã có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng quan trọng nhất, cơ thể tôi đang có vấn đề.

Dường như tôi không còn là người nữa.

Khi tôi trở nên mất trí, tôi đã tìm cách giết một con quái vật. Rất may, tôi tránh được trong gang tấc và con quái vật rơi xuống từ tầng 15.

Tôi đã thử ăn một mảnh thịt của nó và xem có ngon không. Có vẻ thiếu thịt tươi trong một thời gian dài khiến tôi bị điên. Tôi đã ăn một phần lớn cơ thể của con quái vật.

Sau đó, cơ thể tôi bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Tôi mọc một chiếc sừng đen bên trán trái, làn da chuyển sang màu xám và trở nên tối dần từng ngày, cái mạch máu trên mắt đỏ lên thành màu máu.

Tôi trở nên thờ ơ và buồn chán với mọi thứ. Thỉnh thoảng, một ham muốn thôi thúc tôi ăn thịt một số loại quái vật nhất định.”

Mặc dù nhận ra không còn là người nhưng những dòng chữ cho thấy tôi rất bình tĩnh. Có thể nói, những nét chữ và nội dung thể hiện tinh thần bình ổn nhất kể từ khi tôi đến thế giới kỳ lạ này.

Theo một nghĩa nào đó, giống như một quái vật đã mạo danh tôi và viết tiếp cuốn nhật ký này vậy.

Những trang tiếp theo rất sạch sẽ và thẳng tắp, không còn bị nhàu vì phải chịu cơn thịnh nộ nữa.

“Ngày thứ 71. Tôi tìm thấy một con người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con người trong hơn 2 tháng. Nhưng họ có gì đó kỳ lạ, khiến tôi phải giữ khoảng cách.

Ngày thứ 72. Tôi tìm được cả một nhóm người này rất kỳ lạ. Họ mặc áo choàng tối màu và chắp tay lại như những tín đồ ngoan đạo, liên tục lẩm bẩm gì đó.

Ngày thứ 73. Tôi đã bắt cóc được một người trong số họ, dường như là người đứng đầu. Đáng ngạc nhiên là người đàn ông này khá mạnh, thậm chí còn sử dụng được sức mạnh siêu nhiên. Chắc hắn cũng ăn một con quái vật giống như tôi.

Tôi đã gặp nhiều khó khăn để đánh gục và trói hắn lại.

Không giống tôi, đám người này có vẻ quen thuộc với thế giới này. Mong rằng tôi sẽ moi được điều gì đó hữu ích từ hắn ta.”

Trang tiếp theo bỗng có những vết ố màu đỏ, lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Nội dung tiếp theo không có ghi ngày tháng gì cả. Có vẻ tinh thần của tôi lại trở nên bất ổn.

“Tôi không về được nữa. Nhưng cũng không sao.

Tôi đã có được một số thông tin. Dường như tôi bị mắc kẹt ở một “tầng sâu” khác.

Đám người dị giáo kia quan niệm rằng thế giới của các vị thần và của chúng ta ở các độ sâu khác nhau, trong một chiều không gian bậc cao nào đó. Thế giới không bóng người hiện tại được gọi là tầng tiềm cận, giáp ranh thế giới thực và tầng thứ nhất. Còn về tầng thứ nhất là gì, tôi cũng không biết. Thông tin duy nhất tôi biết đó là tầng thứ nhất đầy quái vật. Nói cách khác, những con quái vật thỉnh thoảng tôi bắt gặp là những cư dân ở đó.

Còn về lý do tại sao tôi ở đây, thì tên khốn đó chỉ nói rằng là do tôi xui xẻo khi bị rơi xuống đây. Thỉnh thoảng vẫn có trường hợp ý thức con người vô tình đến và đi vào thế giới này. Còn cả cơ thể lẫn ý thức đầy rơi xuống nơi quỷ quái này thì cả chục năm mới có một, và theo hắn thì trường hợp của tôi chỉ còn cách đi cầu nguyện thần linh.

Vì hắn đã giở trò đáng ngờ nên tôi đã giết hắn.”

Thật bất ngờ, tôi mong đợi rằng mình sẽ viết nhiều hơn về lần đầu giết người, nhưng nội dung kết thúc sau câu “tôi đã giết hắn” một cách vô cảm.

Những ngày tiếp theo, tôi chủ yếu đi lang thang khắp nơi. Thỉnh thoảng tôi chạm trán quái vật hoặc con người. Đối với quái vật, tôi giết chúng; đối với con người, tôi bắt cóc và lấy thông tin, sau đó thả họ đi.

Tôi bắt đầu hiểu về thế giới này, cũng như biết rằng thế giới cũ không yên bình như tôi nghĩ. Ngoài ra, cái gọi là “tầng tiệm cận” thể hiện những bản chất một mặt tối của thế giới.

Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp một số siêu năng lực gia đang đánh nhau với đám quái vật. Có rất nhiều nhóm người, thuộc các tổ chức khác nhau và họ đôi lúc cũng đánh nhau.

Tôi lật đến một trang đặc biệt. Nó được viết hoàn toàn bằng máu đỏ.

“Ngày thứ 144. Tôi đã vô tình rơi xuống tầng thứ nhất.

Nơi này không còn có vẻ giống với tầng tiệm cận nữa. Đầy quái vật!

Lúc trước cứ khoảng nửa tháng thì tôi sẽ bắt gặp quái vật, còn ở đây, chúng ở mọi nơi!

Cứ như ngày tận thế vậy! Một thành phố bị tàn phá nặng nề với khắp nơi đều là những con quái vật kỳ dị.

Nơi này không có bút! Tôi phải dùng máu quái vật để viết!

May mắn là tôi dù yếu nhưng không đến nổi ở cuối chuỗi thức ăn. Tôi vẫn có thể xử lý những con quái vật tương đối phổ biến.”

Sau gần 5 tháng, tôi tiếp tục rơi từ “tầng tiệm cận” xuống “tầng thứ nhất”.

Nơi này không dành cho con người, đầy rẫy những sinh vật quái dị. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới bắt gặp một nhóm người và họ đều sở hữu năng lực siêu nhiên.

Kể từ đó tôi bắt đầu ít viết nhật ký lại. Tôi dần dần trở thành một phần của thế giới quái dị này. Ngay cả nếu bây giờ ai đó cho tôi cơ hội rời đi, tôi cũng sẽ do dự.

Rồi bỗng một ngày, một tiếng động khổng lồ vang vọng khắp nơi. Tất cả các sinh vật ở tầng thứ nhất bị thu hút bởi một sự kiện chấn động.

Bỗng một cái lỗ khổng lồ xuất hiện dẫn lên thế giới bề mặt, nơi con người đang sinh sống.

Đàn quái vật hoá thành một cơn lũ, đua nhau tràn vào nền văn mình của con người. Mùi tanh của máu thịt tràn ngập hai thế giới.