Chương 0:

Tôi thức dậy và nhìn thấy mình trong một thế giới giả tưởng.

Nếu ai quen thuộc với kiểu thế giới tu tiên thì chắc tôi không cần giải thích nhiều. Thế giới này có vài nét khá giống, tất nhiên nguyên tắc sẽ có chút khác biệt.

Ngoài ra thế giới còn có đủ thứ loại sinh vật nữa, có rồng này, phượng hoàng này, người khổng lồ và rất nhiều, nhiều đứa mức tôi kể không hết.

Lúc đầu tôi đến thế giới này, tôi đã rất háo hức. Tôi kiểu, có thể mình là một nhân vật chính nào đó được số mệnh ban phước chăng? Với suy nghĩ đó, mục tiêu của tôi chỉ có một, trở thành tu sĩ. Tất nhiên lúc đó tôi không nghĩ nhiều về các quy tắc của thế giới này có giống với những cuốn truyện tranh mà tôi từng đọc không.

Chà, tôi cũng có thứ gọi là năng lực độc nhất, nhưng nó khá vô dụng. Tôi có thể biết được những “thiên chức” của một người. Trong tầm mắt tôi, những cái tên “Người Thường” trôi nổi trên đầu những hàng xóm. Dù nó vô dụng nhưng tôi vẫn từng ảo tưởng rằng nó là biểu hiện của một nét độc đáo nào đó trong tôi.

Chỉ tôi mới thấy được nó! Chỉ tôi mới làm được!

Lúc trẻ tôi đã ngông cuồng và khờ dại như vậy. Nhưng có vẻ vì thế mà tôi tìm kiếm được cơ hội để trở thành một tu sĩ.

Chuyện là có một ngọn núi cao sau nhà, tôi thường hi vọng sẽ có người ẩn tu sau núi nên hàng ngày leo lên xem thử. Cũng nhờ vậy tôi đã tránh được một thảm hoạ.

Một con thú thần thoại cực kỳ khổng lồ, đã vô tình “giẫm” lên làng tôi. Cả ngôi làng chỉ còn mỗi một người sống sót. Sau đó, các tu sĩ đến chinh phạt con thú giống sư tử. Họ đã nhận tôi vào giáo phái “Thiên Tông” với lòng thương cảm.

Lúc đầu tôi vẫn còn rất sốc và đau buồn. Tôi đã từng nghĩ về tương lai sẽ giúp gia đình giàu sang, bố mẹ sống trong một lâu đài lớn, người anh không còn vất vả, người em gái đáng yêu được sống trong nhung lụa, cùng những người bạn hướng tới vinh quang và sống cuộc sống hạnh phúc với cô gái nhỏ hàng xóm.

Tôi xem đó là một khởi đầu bất hạnh, cố gắng tập trung vào hiện tại. Mỗi ngày tôi chỉ biết tu luyện, tu luyện rồi tu luyện.

Lúc đầu, tôi biết ơn những vị tiền bối đã dẫn tôi đến Thiên Tông và xem đó là cuộc gặp gỡ định mệnh.

Thời gian sau, tôi nhận ra mình cũng chỉ là người thường ở thế giới này.

Vì tôi yếu kém trong tu luyện, vì tôi không có năng lực tiềm ẩn, và cũng vì thiên chức “Thiên Tử” đã có người khác đảm nhận rồi.

Trong tầm mắt tôi, có rất nhiều cái tên đặt biệt trôi nổi trên đầu các đồng môn.

Một cô gái với dòng chữ “Vũ Thần Chi Hậu”, một chàng trai được gọi là “Thiên Phúc Nhân”, còn rất nhiều người khác nữa. Họ dù có trẻ tuổi hay tu luyện trễ hơn tôi, tất cả trở thành thiên tài.

Không, ngang cả những thiên tài cũng nhiều như những đàn cá dưới đại dương. Nhưng người tôi nghĩ là “Thiên Tử” cũng chỉ là một phần của đám đông. Còn có những người với tài năng vượt xa sức tưởng tượng ở ngang trong giáo pháp này.

Ngang sau vài năm bước qua ngưỡng cửa của “Thiên Tông”, tôi đã bị choáng ngợp. Những người mà tôi từng xem là bạn, giờ đã đi rất xa, đứng trên ngọn núi cao mà tôi chỉ biết ngưỡng mộ ngước nhìn.

Cảm thấy khốn khổ vì tài năng yếu kém, tôi quyết định đi du hành trong nhiều năm. Vào năm thứ 40 kể từ khi ngày mất quê hương và gia nhập tông môn, tôi đã trở lại “Thiên Tôn”.

Chuyển đi đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều, học được nhiều luyện thuật, tâm tình cũng dần tĩnh lặng.

Tôi chấp nhận sự bất tài của mình và sẽ sống một cách khiêm tốn.

Đó là những dự định trong lòng khi tôi quay lại giáo pháp.

Một ngày nọ, khi tôi đang tưới rau ngoài vườn. Âm thanh thông báo vang vọng từ trên đỉnh pháp lan xuống.

“Đệ nhất thiên tài của Thiên Tôn đã đánh cắp cấm thư và chạy trốn khỏi Thiên Tôn! Tất cả mọi người mau bắt lại hắn!”

Ôi, tên điên nào chán sống đến vậy thế?

Rồi một ngày nọ…

“Một đồ đệ đã hoá quỷ và tàn sát các đồng môn! Quỷ tộc đang chuẩn bị xâm chiếm Thiên Tôn! Tất cả đều được huy động để chiếu đấu! Bảo vệ giáo pháp!”

Sau một sự kiện tầm cỡ như thế lại xảy ra ngay vào cuộc đời ngắn ngủi của mình vậy!

Vài ngày sau, một sự kiện khác xảy ra.

“Hai vị Thượng Nhân đang xảy ra giao tranh kiệt liệt! Các đồ đệ của Thiên Tôn, chú ý những tiểu hành tinh có thể vô tình bay lạc vào giáo pháp!”

Đi ra chỗ khác mà đánh nhau, đám khốn chết tiệt!

Rồi những ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, có những sự cố khủng khiếp xảy ra trong giáo pháp.

Tôi vừa nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng.

Quả thật thế giới này khác xa hiểu biết của tôi, nhưng có một điều giống chắn chắc! Những “Thiên Tử”! Những kẻ xứng đáng gọi là “nhân vật chính!”

Những cỗ máy tạo thảm hoạ!

Than ôi! Hỡi cuộc sống bình yên tan vào dĩ vãng!

Đây là câu chuyện về hành trình tìm kiếm lối thoát khỏi định mệnh rắm rối của một tu sĩ yêu hoà bình, người đã mệt mỏi với những sự kiện thảm khốc của đám người được gọi “Thiên Tử”.