กลิ่นไหม้คละคลุ้งไปทั่ว เปลวไฟปะทุออกมาจากเศษไม้ที่ตั้งเป็นโครงดูแล้วลักษณะน่าจะคล้ายบ้าน ข้างๆมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ที่ด้านหน้าโครงบ้านที่กำลังมอดไหม้ เขานั่งดูบ้านหลังนั้นถูกไฟลุกท่วมโดยที่มีน้ำตาไหลออกมาจากทั้งสองตาของเขา ในวันนั้นเด็กหนุ่มได้เสียทุกๆอย่างของเขาในโลกใบนี้ บ้าน ครอบครัว และความหวัง ทันใดนั้นก็มีเสียงเรียบเฉยไร้อารมณ์ดังก้องอยู่ในหัวของเขา

“เลเวลของสกิล“rage”ได้เพิ่มขึ้นแล้ว”

“เลเวลของสกิล“rage”ได้เพิ่มขึ้นแล้ว”

“เลเวลของสกิล“ruined”ได้เพิ่มขึ้นแล้ว”

“เลเวลของสกิล“ruined”ได้เพิ่มขึ้นแล้ว”

“…….”

เด็กหนุ่มนิ่งเงียบและสั่นเทาด้วยความกลัว เขาไม่ได้กลัวน้ำเสียงที่เข้ามาในหัว หรือภาพของบ้านด้านหน้าที่กำลังไหม้ลง เพียงแต่เขากลัวตัวตนของตนเองขณะที่เด็กหนุ่มกำลังจมดิ่งลงไปในความสิ้นหวังและความหวาดกลัวนั้นเอง ก็มีเด็กสาวคนหนึ่ง ไว้ผมยาวประบ่าสีน้ำตาลกำลังวิ่งมาทางเขาโดยที่ไม่เกรงกลัวภาพของบ้านที่กำลังมอดไหม้ที่อยู่ด้านหน้าของตนเอง

“ซินไม่เป็นไรนะ เกิดอะไรขึ้น”

เด็กสาวคนนั้นชื่อ **ริน ชิอากิ(Rin Shiaki)** เธอเป็นเพื่อนของเด็กหนุ่มที่กำลังนั่งอยู่ตรงนั้น ชื่อของเขาคือ **ซิน เดลการ์ด(Sin Delgurd)**

“อย่าเข้ามาใกล้ชั้นนะ ฉันมันเป็นตัวประหลาด”

เด็กหนุ่มตะโกนออกไป แต่กลับไม่ทำให้สาวน้อยคนนั้นหยุดแต่อย่างใด เธอเดินมาอยู่ด้านหน้าของเด็กหนุ่มแล้วคว้าเขามากอดไว้ มันช่างเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่น จนแทบจะทำให้เขาลืมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

“ถึงแม้ว่า….”

เด็กสาวพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา

“ถึงแม้ว่าทั้งโลกนี้จะเกลียดนาย จะต่อต้านนาย ฉันก็จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างนายเอง”

เด็กหนุ่มกอดเธอกลับแล้วเริ่มร้องไห้ออกมา ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจหรือความสุข เขาคิดมาตลอดว่าเขาโดดเดี่ยวในโลกใบนี้ แต่ไม่ใช่เลยในโลกใบนี้นั้นยังมีเธอที่จะอยู่เคียงข้างเขา ณ วินาทีนั้นเขาได้ตกหลุมรักหญิงสาวคนนั้นไปแล้ว

X

เมื่อ 1,000 ปีก่อน จอมมารได้ประกาศศึกกับทุกเผ่าพันธุ์ที่มีบนโลกใบนี้ เทพธิดาเห็นว่าจอมมารนั้นเป็นอันตรายต่อโลกใบนี้จึงได้ทำลายกองทัพของราชาปีศาจโดยการใช้พลังทั้งหมดของเธอ ทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่รัศมีประมาณ 400 เมตรเกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลก หลายเผ่าพันธุ์ได้เห็นพลังในการทำลายล้างของเทพธิดาจึงเกิดความหวาดกลัวและ ทำพันธะสัญญาให้ เทพธิดาต้องไม่ใช้พลังในการทำลายล้างกับโลกใบนี้ เทพธิดาที่อยู่ในช่วงอ่อนแรง ประกอบกับภารกิจของตนเองที่ต้องการทำลายล้างจอมมารได้จบลงแล้วจึงยอมทำพันธะสัญญา

หลังจากที่เทพธิดาทำพันธะสัญญาไปได้ 300 ปี ก็ได้ถือกำเนิดจอมมารตนใหม่ขึ้นมาเทพธิดาที่ทำพันธะสัญญาไปแล้วไม่สามารถทำอะไรได้ จึงทำการมอบพรแก่เหล่าผู้คนที่มีความสามารถมากพอที่จะสังหารจอมมารได้ โดยพรที่เธอมอบให้นั้นเป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละคนเท่านั้น มันถูกเรียกว่า ยูนิคสกิล(unique skills) และพวกเขาเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าผู้กล้าโดยที่แต่ละคนนั้นจะมียูนิคสกิลเพียงหนึ่งสกิลเท่านั้นแต่เด็กหนุ่มที่ชื่อ ซิน เดลการ์ด นั้นกลับมียูนิคสกิลถึงสองสกิลด้วยกัน และมันทำให้เขาสูญเสียทุกๆสิ่ง

X

สายลมอ่อนๆพัดเข้ามาในห้องจนทำให้ผ้าม่านปลิวสไวไปมาพัดให้หนังสือเล่มหนาที่วางอยู่ตรงหน้าต่างพัดผลิกหน้าไปมา กลิ่นอายอันหอมหวานจากดอกไม้ สมุนไพรคละคลุ้งอยู่ทั่วห้อง ซิน เดลการ์ดนั้นกำลังนอนอยู่ที่เตียงโดยที่มีสัมผัสอันอ่อนนุ่มอยู่ที่แก้มของเขา เขาสลึมสลือตื่นขึ้นพอเริ่มได้สติและสายตาเริ่มปรับให้มองเห็นได้ชัดเจน ภาพที่เขาเห็นนั้นเป็นผิวอันเรียบเนียนขาวสวยแถมยังมีกลิ่นหอม เขารู้สึกไม่ค่อยดีกับสถานการณ์ตอนนี้แปลกๆ จึงค่อยๆแหงนหน้าขึ้นไปอย่างช้าๆ สิ่งที่เขาเห็นคือสาวน้อยผมสีน้ำตาลอ่อนกำลังนอนอยู่ด้วยหน้าที่ค่อนข้างมีความสุข แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกตัวทันทีว่าสิ่งที่แก้มเขาสัมผัสไปนั้นคือเนินอกของหญิงสาวคนนี้นั้นเอง เธอคนนั้นคือริน เขาค่อยๆผละตัวออกมา เพราะถ้าหากรีบออกมาอาจจะทำให้สาวน้อยที่ตกอยู่ในภวังค์ของห้วงนิทรานั้นตื่นขึ้นมาได้ เจ้าตัวคงไม่ชอบใจแน่หากมีเด็กหนุ่มนอนเอาหน้าซุกอย่าที่หน้าอกของตน

เขาย้ายไปนั่งอยู่ที่ขอบเตียง เกาหัวแกรกๆพลางย้อนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน เขาจำได้ว่าเมื่อคืนนั่งคุยเรื่องการใช้ผลึกเวทย์กับ รินที่ห้องเธอหลังจากที่ฟังเธอไปได้ซักพักก็เผลอหลับไป

“…...”

พอเริ่มเรียบเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อว่าได้เขาก็ลุกออกมาจากเตียง แล้วค่อยๆเดินออกไปจากห้องพลางคิดว่าต้องหาจังหวะขอโทษเธอแล้วสิ เขาออกมาที่ด้านหน้าของห้องตอนนี้เป็นเวลาช่วงเช้าตรู่ พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาจากขอบฟ้าเลยด้วยซ้ำ เขาค่อยๆเดินไปที่ห้องครัวตอนนี้เขาอยู่บ้านของรินโดยที่ตอนนี้คุณพ่อของริน **ชิโร่ ชิอากิ(Shirou Shiaki)** และคุณแม่ของเธอ **อาซามิ ชิอากิ(Asami Shiaki)** น่าจะนอนอยู่บนห้องของตัวเอง สาเหตุที่เขามาอยู่ที่บ้านรินนั้นเพราะว่ารินขอร้องพ่อกับแม่ของเธอให้เขาย้ายเข้ามาอยู่ด้วย ประกอบกับพ่อแม่ของเขาและพ่อแม่ของรินนั้นสนิทกัน จึงทำให้พ่อแม่ของเธอนั้นรับเขามาอยู่ด้วยแถมยังปิดบังเรื่องในอดีตของเขาจากคนในหมู่บ้านให้อีกด้วย โดยปกติแม่ของรินจะเป็นคนที่ทำอาหาร แต่พักหลังมานี้เขาได้ฝึกทำอาหารกับแม่ของรินเพราะอยากช่วงแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ของริน และนอกจากฝึกทำอาหารแล้วเขายังฝึกการตัดเย็บและการตีเหล็กจากพ่อของรินอีกด้วย พ่อของรินนั้นเป็นช่างตีเหล็กประจำหมู่บ้าน ขณะที่แม่ของเธอนั้นเป็นช่างประมูล

เขาเดินเข้ามาในห้องครัวพลางหยิบวัตถุดิบออกมาจากตู้กักเก็บความเย็นที่เขากับรินนั้นช่วยกันสร้างขึ้น โดยที่เขานั้นสร้างโครงของตู้ให้ ส่วนรินนั้นก็สร้างผลึกเวทย์น้ำแข็งในการสร้างความเย็น ทำให้เก็บวัตถุดิบในการทำอาหารต่างๆไว้ได้นานยิ่งขึ้น เป็นวิธีการถนอมอาหาร

รินนั้นเป็นจอมเวทย์ผู้รังสรรค์ มันคือฉายาประจำตัวของเธอ ทุกคนบนโลกนี้จะมีฉายาเป็นของตัวเอง ไม่เหมือนกับยูนิคสกิลที่จำเป็นต้องได้รับการประทานพรจากเทพธิดา โดยที่ฉายานั้นสามารถได้รับฉายาได้ 2 กรณีคือ ฉายาที่ได้มาตั้งแต่เกิด กับฉายาที่ได้มาจากการทำสิ่งนั้นๆอย่างยากลำบากจนชำนาญ จะว่ามันเหมือนกับพรสวรรค์กับพรแสวงก็ไม่ผิดนัก โดยฉายาจอมเวทย์ผู้รังสรรค์ของเธอนั้นจะทำให้ เธอสามารถใช้เวทมนตร์ได้รุนแรงขึ้น หรือสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของยานั้นและคิดค้นยาใหม่ๆออกมาได้ดีขึ้นรวมไปถึงการสร้างอุปกรณ์เวทย์

ซินทำอาหารเช้าสำหรับคน 4 คนพลางหยิบส่วนผสมในการทำของหวานออกมาด้วย เขาตั้งใจที่จะทำพาร์เฟ่ต์ของโปรดของรินเพื่อเป็นการไถ่โทษเรื่องเมื่อเช้านี้ด้วย ระหว่างที่กำลังทำอาหารอยู่นั้นเขาก็หยิบการ์ดขึ้นมา มันมีสภาพเป็นการ์ดแข็งมีลวดลายสวยงาม ภายในมีข้อมูลระบุอยู่ มันคือกิลด์การ์ดโดยที่มันจะระบุข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ การ์ดใบนี้เกิดจากการถ่ายผลังเวทย์เข้าไปใช้ในการอ่านข้อมูลของผู้ถือ เช่น สกิล ฉายา ระดับความสามารถ และเลเวล เขาจ้องมองไปที่การ์ดส่วนตรงนั้นมีจุดที่ระบุฉายาอยู่ เป็นฉายาที่เขาเองนั้นไม่เข้าใจ ฉายานั้นเขียนไว้ว่า นักดาบผู้ทำลายล้าง

ถึงอย่างนั้นฉายานี้ก็น่าจะช่วยเขาในการใช้ทักษะดาบบ้างละนะ พลางนำพาร์เฟ่ต์ใส่ตู้

X

หลังจากที่กินอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วผมก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปทางครัวแล้วทำพาร์เฟ่ต์ 4 ที่มาเสิร์ฟทุกๆคน

“วะ ว้าว พาร์เฟ่ต์ละ วันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรอ ซิน”

“ก็ไม่เชิงหรอ พอดีเห็นเธอชอบกินพาร์เฟ่ต์ก็เลยทำให้น่ะ แฮะ แฮะ”

เกาหัวแกรกๆดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ รินพูดว่า อ้อหรอ แล้วเริ่มตักพาร์เฟ่ต์เข้าปากแล้วเคี้ยวแก้มตุ่ยๆดูท่าทางกินน่าจะอร่อย แถมวันนี้ผมทำพาร์เฟ่ต์ช็อคโกแลตสตรอว์เบอร์รี่ของโปรดของรินโดยเฉพาะ

“แต่ว่าทั้งที่มีขนมตั้งหลายแบบแต่กลับทำของโปรดรินเนี่ย ร้ายไม่เบานะเดลคุง ฮิ ฮิ”

คุณอาซามิพูดพลางหัวเราะด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูอบอุ่น

“แต่แหม่ เธอฝึกทำอาหารแค่แปปเดียวก็ทำได้แทบจะเท่ากับแม่แล้ว แบบนี้คงปล่อยให้ดูแลรินได้แล้วละ ฮิ ฮิ”

“พะ พะ พูดอะไรหนะแม่ ดูแลอะไรกัน…”

แก้มของรินเริ่มแดงขึ้นไปถึงไปหูพลางก้มหน้าลง นี่เธอไม่อยากให้ผมดูแลขนาดนั้นเลยหรอ ปวดใจจังแฮะ คุณอาซามิยิ้มอย่างมีเล่ห์นัย ราวกับเด็กที่ได้ของเล่นใหม่พลางดึงคุณชิโร่เข้ามากระซิบคุยกันอยู่สองคน

หลังจากที่ทานข้าวเสร็จผมก็ฝึกการตีเหล็กและการทำชุดเกราะกับคุณชิโร่ ร้านตีเหล็กของคุณชิโร่นั้นเรียกได้ว่าโด่งดังมากในหมู่บ้าน เพราะความประณีตและคุณภาพในการทำชุดเกราะและอาวุธของคุณชิโร่นั่นสูงมาก อีกทั้งเนื้อผ้าที่เขาใช้ในการทำชุดนั้นเรียกได้ว่าถ้านำไปขายในเมืองหลวงนั้นน่าจะขายได้ราคาสูงเลยทีเดียว เลยมีผู้คนมากมายเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากทั้งคนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ส่วนรินนั้นช่วงเช้าเธอจะไปเรียนเวทมนตร์กับอาจารย์ในหมู่บ้านส่วนตอนบ่ายนั้นเธอจะหมกตัวอยู่ในห้องทำการวิจัยอุปกรณ์เวทย์และปรุงยา เห็นว่าช่วงนี้เธอวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลึกเวทย์อยู่ ผลึกเวทย์นั้นเป็นแร่บริสุทธิที่เรียกว่าพริสไมท์ โดยที่แร่นี้เรียกได้ว่าค่อนข้างหายาก แต่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ใกล้กับเหมืองคริสตัลพริสไมท์จึงทำให้มันเป็นวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปในหมู่บ้าน ผลึกพริสไมท์นั้นมีความเป็นสื่อกลางเวทย์มนตร์สูงมาก เมื่อผลึกพริสไมท์ถูกอัดพลังเวทย์ลงไปมันจะทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเวทย์นั้นๆ และถูกเรียกว่าผลึกเวทย์ โดยผลึกเวทย์นั้นมีวิธีใช้งานอยู่สองวิธี

โดยวิธีแรกนั้นใช้การปล่อยพลังเวทย์เข้าไปในผลึก โดยวิธีนี้ผลึกจะเปรียบเสมือนตัวเร่งพลังเวทย์ยิ่งอัดพลังเวทย์เข้าไปเยอะเวทย์จะยิ่งรุนแรงขึ้น ยกตัวอย่างเช่นถ้านักเวทย์ใช้เวทย์ไฟร์บอลจะทำความเสียหายได้ 100 แต่ถ้าหากใช้ผลึกเวทย์เป็นตัวกลางแล้วละก็จะสามารถความคุมความเสียหายได้ตั้งแต่ 1 ไปจนถึงอนันต์ ขึ้นอยู่กับพลังเวทย์ที่อัดลงไป โดยที่ผลึกประเถทนี้จะเรียกว่า ผลึกเวทย์แอคทีฟ

ส่วนวิธีที่สองนั้นเป็นการทำให้ผลึกนั้นมีความสามารถติดตัว โดยการนำหินนั้นไปแช่ในน้ำยามานาให้หินดูดซึมการดูดซับมานา โดยที่หินที่ได้จากการใช้วิธีนี้นั้นจะสามารถดูดพลังเวทย์รอบๆตัวมาเก็บไว้ในผลึกทำให้สามารถใช้เวทย์นั้นได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเวทย์กันความร้อน ความเย็นเป็นต้น แต่หินประเภทนี้จะทำค่อนข้างยากเนื่องจากน้ำยามานานั้นเป็นสิ่งที่ผลิตได้ยากและราคาแพง ผลึกเวทย์แพสสีพ

แต่ถึงอย่างนั้นรินก็ยังใช้ผลึกหินประเภทแพสสีพจนเป็นเรื่องปกติทั้งตู้เก็บความเย็นที่ผมกับเธอช่วยกันทำ ทั้งติดผลึกเวทย์สำหรับความคุมความเย็นและความร้อนทุกๆจุดในบ้าน ล่าสุดที่ได้ยินมาคือเธอใช้มันกับเตาหลอมอาวุธที่อยู่ในร้านของพ่อของเธอ โดยส่วนใหญ่แล้วเธอจะปรับแต่งให้มันทำงานและปิดลงเมื่อได้รับพลังเวทย์เข้าไป เหมือนกับการเปิดปิดสวิทช์ รู้สึกว่าตอนนี้เธอชำนาญวิชาปรุงยาจนสามารถปรุงยามานาได้เป็นเรื่องปกติแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสร้างหินเวทย์ประเภทนี้เป็นสิบๆก้อนก็ไม่ใช่ปัญหาของเธอแต่อย่างใด

ผมนั่งรอเธออยู่ที่ม้านั่งนอกบ้าน วันนี้เธอบอกกับผมว่าส่วนผสมสำหรับทำน้ำยามานาหมดเลยอยากให้ผมไปช่วยเก็บส่วนผสม จริงๆแล้ววัตถุดิบสำหรับทำอาหารในบ้านก็ลดลงไปมากแล้วผมเลยกะว่าจะไปล่ามอนสเตอร์ป่าแถวนี้มาทำเป็นอาหารด้วยเช่นกัน ไม่นานนักรินก็เดินออกมาพร้อมกับสะพายกระเป๋าหนึ่งใบ

“นั่นกระเป๋าอะไรหนะ แล้วไม่พกไม้คทาไปหรอ ปกติเห็นพกไปตลอด”

“อ้อ ชั้นลองอะไรใหม่ๆดูน่ะซินดูนี่สิ”

เธอพูดพลางเปิดกระเป๋าออกมาด้านในถูกตัดเย็บโดยมีรูไว้ใส่ของจำนวนมากโดยที่แต่ละรูนั้นก็มี ผลึกเวทย์หลากสีเสียบเอาไว้ น่าจะมีประมาณ 30 อันได้ แถมยังถูกเรียงตามสีและระดับความเข้มอีกด้วย

“พอดีบอกพ่อว่าอยากได้กระเป๋าที่มีรู้เสียบเยอะๆพอดีจะใช้เก็บผลึกเวทย์ พอให้ผลึกเวทย์ต้นแบบไปก็ทำมาให้แบบนี้เลยน่ะ”

เธอยิ้มแล้วอวดกระเป๋าที่ได้มาจากคุณชิโร่ราวกับเด็กที่เอาของเล่นมาอวดอย่างไงอย่างงั้น

“อืม…เท่าที่เห็นเหมือนผลึกม่วง ฟ้ากับแดงจะมีเยอะกว่าสีอื่นเลยนะ”

“ก็ธาตุที่ชั้นถนัดเป็นธาตุสายฟ้า ไฟ กับน้ำแข็งน่ะ แล้วซินถนัดธาตุอะไรมั่งหรอ”

“ฉันไม่รู้หรอกนะเรื่องแบบนั้น”

ผมที่ตั้งใจจะเป็นนักดาบไม่ได้คิดเกี่ยวกับการใช้เวทมนตร์เลย ก็เลยไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่

“ในกิลด์การ์ดมีบอกไว้อยู่นะ ลองเอาขึ้นมาดูสิซิน”

ผมหยิบกิลด์การ์ดขึ้นมาดู แล้วรินก็มานั่งข้างๆผมแล้วเอียงตัวเข้ามาใกล้ จนหน้าอกของเธอถูกที่แขนผม

“……”

ช่างเป็นสัมผัสที่อ่อนนุ่มถึงแม้ว่าผมจะเคยสัมผัสมันไปเมื่อเช้าก็เถอะแต่ก็ยังประหลาดใจในความนุ่มของมันอยู่ดี เจ้าตัวเองเหมือนจะไม่ได้สนใจที่หน้าอกของตัวเองดันแขนของผมอยู่ พลางพยักหน้าเหมือนใช้ความคิด

“ว้าวนายถนัดเวทย์มืดกับเวทย์มิติ หายากเลยนะเนี่ยที่จะมีคนถนัดเวทย์ประเภทนี้”

“แล้วเธอรู้ได้ยังไง”

“อ้อ ดูตรงด้านหลังชื่อของนายน่ะมันจะมีรูปกลมๆอยู่ใช่มั้ยละ นี่หละคือสิ่งที่บอกความชำนาญธาตุล่ะ”

เธอเบียดเข้ามาใกล้ผมมากขึ้น ยัยนี่ไม่ระวังตัวมั่งเลยรึไง

“เอาเถอะยังไงก็รีบไปหาส่วนผสมสำหรับปรุงยาของเธอเถอะ”

ผละตัวออกมาเพื่อทำลายความอึดอัดของตัวเอง รู้สึกได้ว่าตอนนี้ใบหน้าของตัวเองกำลังแดงอยู่ เลยพยายามหันหน้าออกไปอีกทางเพื่อไม่ให้รินเห็น แล้วเริ่มเดินเข้าป่าเพื่อหาสมุนไพรกับวัตถุดิบ โดยที่มีรินเดินตามมา

X

ขณะที่รินกำลังนั่งเก็บสมุนไพรซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการทำน้ำยามานาอยู่นั้นเอง เธอก็หยิบผลึกสีรุ่งออกมาจากกระเป๋าแล้วเริ่มร่ายเวทย์

“ไดเมนชั่น บ็อกซ์!!”

ทันทีที่ร่ายเวทย์จบก็เกิดหลุมสีดำข้างๆตัวของเธอ แล้วเธอก็โยนสมุนไพรเหล่านั้นเข้าไปในหลุม

“ริน นะ นั่นมันอะไรหรอ”

“อ้อนี่มันเวทย์มิติที่ชั้นคิดค้นขึ้นมาเองน่ะ ไดเมนชั่น บ็อกซ์ เป็นเวทย์ที่จะสร้างช่องว่างของมิติขึ้นมาน่ะนะ จะเรียกว่าช่องเก็บของก็คงไม่ผิดเท่าไหร่”

ยัยนี่ทั้งๆที่บอกว่าตัวเองถนัด 3 ธาตุแท้ๆแต่กลับใช้เวทย์มิติได้คล่องแคล่วขนาดนี้

“สุดยอดไปเลยน้า ว่าแต่เธอใช้เวลาสร้างเวทย์ออริจินนานแค่ไหนกันน่ะ”

เวทย์มนตร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่แล้วยังไม่มีการเปิดเผยโครงสร้างของเวทย์นั้นให้ผู้อื่นจะถูกเรียกว่าเวทย์ออริจินโดยปกตินั้นจำเป็นจะต้องมีความชำนาญในการสร้างโครงสร้างเวทย์และการถ่ายพลังงานเป็นอย่างมากถึงจะสร้างเวทย์ออริจินขึ้นมาได้ โดยปกตินั้นคนที่จะสร้างเวทย์ออริจินได้นั้นจำเป็นต้องศึกษาเป็นสิบปีเลยกว่าจะได้ แต่รินนั้นเริ่มเรียนเวทมนตร์มาเพียง 5 ปีเท่านั้น เรียกได้ว่าถ้าเหล่าศาสตราจารย์รู้ว่ามีสาวน้อยที่เรียนเวทย์เพียง 5 ปีก็สามารถสร้างเวทย์ออริจินได้นั้นคงจะเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว

ว่าแล้วรินก็ชูนิ้วขึ้นมา 3 นิ้ว

“3 เดือน?”

“3 วันต่างหากละ”

“…หา?”

ยัยนี่เป็นอัจฉริยะหรือยังไงละเนี่ย ชักเริ่มรู้สึกสงสารอาจารย์ที่ต้องสอนยัยนี่แล้วแฮะ

ระหว่างที่กำลังตะลึงกับความสามารถของรินอยู่นั้น พุ่มหญ้ารอบๆก็เริ่มสั่นไหวพลางมีเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันดังแซ่กๆ เหมือนจะมีผู้บุกรุกประมาณ 3-4 ตัวอยู่รอบๆบริเวณ ผมชักดาบออกมาแล้วทำท่าเตรียมตั้งรับ ส่วนรินก็หยิบผลึกเวทย์ 2 อันมาเตรียมเอาไว้ และเหมือนผู้บุกรุกจะเริ่มรู้ตัวมันจึงเดินผ่านหญ้ารอบๆไปรวมกันอยู่จุดเดียว แล้วแหวกหญ้าตรงนั้นออกมาเหมือจะยกเลิดความคิดที่จะซุ่มโจมตีพวกผมเล็กแหลมยาวเริ่มแหวกพงหญ้าออกมา ทันทีที่หัวของมันออกมาพ้นหญ้าพวกผมก็รู้ได้ทันที

“ลูนาร์ติก วูล์ฟ งั้นหรอ”

พวกมันมีลักษณะเหมือนหมาป่าปกติเพียงแต่มันมาเขี้ยวที่งอกยื่นออกมาด้านข้างกรามเหมือนกับเป็นงา เล็บของมันนั้นยาวมากกว่าหมาป่าปกติ แต่นี่เป็นสิ่งที่ผิดปกติมาก โดยปกตินั้นลูนาร์ติก วูล์ฟจะออกหากินตอนกลางคืนและจะไม่ค่อยอาศัยอยู่ในป่าทึบแบบนี้

พวกมัน 4 ตัวออกมายืนอยู่ด้านหน้าของพวกผมแล้วตั้งท่าพร้อมจะกระโจนใส่ผมได้ตลอดเวลา

“ซินก้มหัวลง!!”

ผมหันไปมองเธอด้วยความงุนงงแล้วก็เห็นเธอเริ่มร่ายเวทย์ ผลึกในมือเธอเปล่งแสงสีแดงและม่วงออกมา

“…อึ๋ย”

พอเห็นแบบนั้นแล้วผมจึงรีบก้มหัวลงทันที

“เอ็กซ์ติงชั่น เรย์”

มีลำแสงสีแดงเล็กๆพุ่งทะลุไปเป็นเส้นตรงก่อนที่ลำแสงจะขยายขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีดำลำพลางมีประจุไฟฟ้าสีดำแลบออกมารอบๆลำแสง แสงนั้นขยายขึ้นจนมีรัศมียาวประมาณ 2 เมตร ลูนาร์ติก วูล์ฟ นั้นถูกกลืนเข้าไปในลำแสงและสลายไป ไม่เพียงแค่นั้นมันยังกลืนกินป่าแถวนั้นไปจนเรียบ พื้นที่โดนลำแสงนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับถูกหลอมเหลวจนกลายเป็นลาวา

“ยะ ยัยบ้าทำเกินไปแล้วนะ คิดจะฆ่ากันรึไง”

ถ้าผมหลบไม่ทันคงจะกลายเป็นเศษผงแถวๆนั้นแล้ว ไม่สิแม้แต่ผงอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้ดูจากสภาพของ ลูนาร์ติก วูล์ฟที่โดนลำแสงเข้าไปแล้ว แม้แต่เศษก็ไม่เหลือ

“โทษทีๆ แค่อยากลองเวทย์ใหม่ ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้น แฮะ แฮะ”

ยัยนี่ไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดเลยสินะให้ตายสิ

ลูนาร์ติก วูล์ฟ ตัวหนึ่งรอดมาจากการโจมตีได้แทนที่มันจะกลัวในพลังทำลายล้างของเอ็กซ์ติงชั่น เรย์แล้วหนีไปมันกลับย่อตัวแล้วส่งเสียงขู่ออกมาราวกับเคียดแค้นที่พรรคพวกของมันถูกกำจัดลงไป ไม่นานนักมันก็แหงนหน้าขึ้นแล้วเริ่มหอน เสียงหอนแหลมสูงดังกระจายไปทั่วป่า ไม่นานนักก็มีลูนาร์ติก วูล์ฟโผล่ออกมาจากทางด้านข้างของป่าที่ถูกลบทิ้งไปจากเอ็กซ์ติงชั่น เรย์ พวกมันออกมาจากป่าเป็นจำนวนมากน่าจะราวๆ 30 ตัวได้

ที่โขดหินสูงตรงปลายทางที่ถูกลบทิ้งไปด้วยเอ็กซ์ติงชั่น เรย์มีหมาป่าตัวหนึ่งยืนจังก้าอยู่ มันยืนด้วยท่าทางอันสง่างามดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นลูนาร์ติก วูล์ฟ แต่ที่แตกต่างคือเขี้ยวมันโค้งยาวสวยงามยิ่งกว่าตัวอื่นๆ ลำตัวและขาหน้าใหญ่กว่าตัวอื่นๆ อีกทั้งยังมีหนามคมกริบงอกออกมาจากทางด้านหลัง ลูนาร์ติก วูล์ฟตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเขี้ยว หนาม หรือแม้กระทั่งเล็บของมันล้วนเป็นโลหะทั้งสิ้น

“ชิ สตีลมูน วูล์ฟ งั้นหรอ”

สตีลมูน วูล์ฟ เรียกได้ว่าเป็นจ่าฝูงของพวกลูนาร์ติก วูล์ฟก็ว่าได้ โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหร่นัก เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นั้นไม่ปกติเป็นอย่างยิ่ง

สตีลมูน วูล์ฟยืนอยู่บนโขดหินด้วยท่าทีที่องอาจและสง่างาม มันจ้องมาทางพวกเราไม่กระพริบตา มันนิ่งไปซักพักนึงไม่มี ลูนาร์ติก วูล์ฟตัวไหนเลยที่เข้ามาโจมตีเรา บรรยากาศกดดันนั้นแผ่กระจายไปโดยรอบ ไม่นานนักจ่าฝูงก็หอนออกมา ราวกับเป็นการออกคำสั่ง หมาป่ากลุ่มแรกพุ่งเข้ามาโจมตีเรา มันมีกันอยู่ 10 ตัว หมาป่าตัวแรกพุ่งเข้ามาใส่ผม ผมรีบย่อตัวลงในท่าคุกเข่าข้างหนึ่งแล้วจึงเหวี่ยงดาบเสยขึ้น มันตัดหัวของลูนาร์ติก วูล์ฟได้อย่างไร้ที่ติ เมื่อเห็นดังนั้นมันจึงแยกกลุ่มกัน โดยที่ 4 ตัวโจมตีริน ส่วนอีก 5 ตัวมาโจมตีผม พวกมันล้อมรอบของผมไว้ แล้วทันใดนั้น 2 ตัวในนั้นก็พุ่งมาโจมตีผม ผมสไลด์ไปด้านข้างพวกมันตัวหนึ่งโดนผมตวัดดาบสวนไปจนตัวขาดสองท่อน ส่วนอีกตัวหนึ่งก็ถูกดาบของผมปักที่ใต้คางจนดาบทะลุกะโหลกของมันออกไป สภาพของผมนั้นเปื้อนเลือดไปทั้งตัวพลางได้ยินเสียงรินที่ร่ายเวทย์อยู่ออกมาไกลๆ

“เกล สตอร์ม”

รินร่ายเวทย์ทันใดนั้นก็เกิดพายุล้อมรอบหมาป่า 4 ตัวที่อยู่ตรงหน้าเธอไว้พวกมันไม่มีโอกาศได้เข้าใกล้เธอเลยด้วยซ้ำ ดูท่าแล้วผมไม่จำเป็นต้องห่วงเธอมากนัก ทันในนั้นเสียงอันเรียบเฉยก็ดังถึกก้องในหัวผมอีกครั้ง

“ภาวะฉุกเฉิน ตรวจพบศัตรูจำนวนมากโดยรอบ”

“ทำการเปิดใช้ rage โดยอัตโนมัติค่ะ”

“ผลของสกิลrageเลเวล 3 ทำงาน เมื่อมีศัตรูจำนวนมากอยู่ใกล้ตัวจะทำการเพิ่มความเร็วเป็นอย่างมาก”

ทันใดนั้นผมก็รู้สึกว่าร่างกายเบาลง และเคลื่อนไหวเร็วขึ้นทันที สกิลที่ตัวเองกลัวมาโดยตลอดกลับดันมาทำงานซะได้ แต่ทางเลือกมีไม่มากถ้าผมไม่ฆ่าพวกมันทั้งหมดก็จะถูกฆ่าซะเอง จะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่า คำตอบนั้นง่ายนิดเดียว

ผมกำดาบในมือแน่นขึ้น แล้วพุ่งทะยานไปหากลุ่มหมาป่าอีก 3 ตัวทันที ชั่วพริบตาเดียวหมาป่าทั้ง 3 ตัวก็ถูกผมฆ่าตายอย่างง่ายดาย หันไปทางรินก็เห็นว่าเธอร่ายเวทย์ใส่หมาป่าพวกนั้นทันทีที่พายุลมนั้นหยุดลง

“ไอซ์ สเปียร์”

ทันใดนั้นก็มีหอกน้ำแข็งจำนวนมากล้อมพวกมันทั้ง 4 ตัวแล้วพุ่งใส่มันอย่างไร้ความปราณี หลังจากที่ร่ายเวทย์เสร็จรินก็ทรุดลง โดยชันเข่าข้าหนึ่งขึ้นเพื่อประคองตัวเอง

“เฮ้! รินเป็นอะไรมั้ย”

ผมรีบวิ่งไปหาเธอทันที

“ไม่เป็นไร แค่ภาวะขาดมานา รู้สึกว่าเอ็กซ์ติงชั่น เรย์จะใช้มานามากเกินไป”

“แต่ไม่เป็นไรหรอก แค่ดื่มยามานา เดี๋ยวก็หายแล้ว”

เหงื่อของเธอไหลเต็มใบหน้า เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาหาผม แล้วก็ทำท่าตกตะลึง

“ซิน ตาขวาของนาย ปะ เป็นสีแดง”

“เรื่องนั้นช่างมันไปก่อนเถอะ รีบดื่มยามานาเร็วเข้าไม่อย่างนั้นเราไม่รอดออกไปคุยกันแน่”

เธอรีบนำขวดยามานามาดื่ม โดยที่ไม่ถามผมต่อ ทันใดนั้นลูนาร์ติก วูล์ฟอีก 10 ตัวก็วิ่งมาทางผม ยังเหลืออีก 10 ตัวอยู่ข้างๆตัวจ่าฝูง

“เดี๋ยวชั้นจะจัดการ 10 ตัวนี้เอง เธอเตรียมใช้เอ็กซ์ติงชั่น เรย์จัดการอีก 10 ตัวที่เหลือนั่นซะ แล้วรีบไปหาที่ซ่อนตัว ส่วนตัวจ่าฝูงเดี๋ยวชั้นจะจัดการมันเอง”

“แต่ว่าถ้าอย่างนั้น นายจะ…”

“ไม่ต้องห่วง ยังไงชั้นก็ต้องรอดไปเจอเธอให้ได้ เพราะเธอคือคนสำคัญในชีวิตของชั้น เป็นคนที่ชั้นต้องปกป้อง”

รินอ้ำอึ้งไปซักพักหนึ่ง แล้วจึงพยักหน้า

“อืม เข้าใจแล้ว”

ยามานานั้นจริงๆไม่ได้เข้าไปฟื้นฟูพลังมานาโดยตรงแต่มันเป็นยาที่เร่งการดูดซึมมานาโดยรอบจึงจำเป็นต้องใช้เวลาซักพักกว่าจะฟื้นฟูมานาจนกลับมาเป็นปกติ ระหว่างนั้นผมจะปกป้องเธอเอง

ผมวิ่งเข้าไปหาพวกมันตวัดดาบใส่พวกมันอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เสียงที่คุ้นเคยก็ยังดังในหูผมไปเรื่อยๆ

“สถานะrageปัจจุบัน 23/100”

“สถานะrageปัจจุบัน 38/100”

ฟันพวกมันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะหากพวกมันแม้แต่ตัวเดียวเล็ดรอดไปได้ละก็รินจะต้องอยู่ในอันตรายแน่นอน ที่ร่างกายเริ่มมีบาดแผลมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากการกัดและข่วน จนตัวสุดท้ายล้มลง

“สถานะrageปัจจุบัน 89/100”

“ได้รับสกิลใหม่ annihilate weapon”

ในท้ายที่สุดหมาป่าที่เหลือยกเว้นจ่าฝูงก็วิ่งมาทางเรา

“ริน! ตอนนี้หละ”

ผมกลิ้งหลบไปข้างทางแล้วรินก็เริ่มร่ายเวทย์ แล้วลำแสงสีดำก็ทำลายฝูงหมาป่าหมดไปในพริบตา พร้อมกับทำลายพื้นที่บริเวณรอบๆไปด้วย รินหายใจหอบอย่างอ่อนแรง ไม่นานนักเธอก็นึกถึงสิ่งที่ผมบอกได้แล้วจึงวิ่งอย่างอ่อนแรงไปหลบที่ด้านหลังต้นไม้

ตัวจ่าฝูงมากดูพวกเราอย่างสง่างามเหมือนเดิมราวกับว่าไม่รู้สึกกับเรื่องที่ทั้งฝูงของมันถูกทำลายทิ้งไปในพริบตา มันลงมาจากโขดหิน แล้วค่อยๆย่างเท้ามาทางผม ผมเดินสวนมันกลับไป ถ้าคำนวนไม่ผิดเจ้าสกิลนั้นน่าจะเริ่มทำงานได้แล้ว ทันใดนั้นเสียงเรียบเฉยก็ดังขึ้นมา

“ตรวจพบเศษพลังมานาและพลังวิญญาณจำนวนมากในอากาศ เริ่มทำการเปิดใช้สกิลruined”

“ทำการเปิดใช้ soul drain”

ผมเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นโดยรอบถูกดูดเข้ามา รอยแผลที่เกิดจากการต่อสู้เมื่อกี้นั้นได้ถูกรักษาราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น ผมแสยะยิ้มออกมา เอาละตอนนี้เหลือแค่ผมกับแกแล้ว

X

สตีลมูน วูล์ฟก้มตัวลงตั้งท่าเขี้ยวอันคงกริบของมันขูดกับพื้นจนพื้นเป็นรอยหลุมตามเขี้ยวของมัน ทันใดนั้นมันก็กระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็ว ผมเหวี่ยงตัวไปด้านซ้ายแล้วนำดาบมากันเอาไว้อย่างหวุดหวิด แต่ถึงอย่างนั้นแรงที่มันกระแทกมาก็มาก จนผมเซแล้วเสียหลักเล็กน้อย ผมรีบทำการถีบตัวออกไป แล้วฟันที่ขาซ้ายของมัน ทันทีที่คมดาบกระทบตัวมันก็มีเสียงดังแกร็ง

“……”

ดาบของผมหักครึ่ง ผิดของมันหนาเกินไปการโจมตีทั่วไปคงไร้ผลกับมันแน่ ทันใดนั้นก็มีเสียงเรียบเฉยดังก้องในหูของผม

“ค้นพบศัตรูที่ยากจะโค่นล้ม ต้องการใช้ annihilate weapon หรือไม่?”

ถึงจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็เถอะ แต่ตอนนี้ผมจะถอยกลับไม่ได้แล้ว

“ยืนยันการเปิดใช้ annihilate weapon เริ่มการใช้รูปแบบ:sword”

ทันทีที่สิ้นเสียงก็มีพลังงานสีดำล้อมรอบมือของผมแล้วมันก็เริ่มก่อรูปขึ้นเป็นดาบสีดำ ผมตั้งท่าเตรียมรับมือ สตีลมูน วูล์ฟ นิ่งไปพักหนึ่งเหมือนมันกำลังใช้ความคิดว่าจะเข้ามาโจมตีต่อดีหรือไม่ ต่างฝ่ายต่างจ้องกันตาไม่กระพริบจนรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลง จนกระทั่งสตีลมูน วูล์ฟคำรามออกมา มันเริ่มย่อตัวต่ำลงเป็นท่าที่เตรียมพุ่งเข้ามาขย้ำเหยื่อ แล้วมันก็ใช้ขาถีบตัวเองออกมาแล้วพุ่งมาทางผมอย่างรวดเร็วหมายจะใช้การจู่โจมเพียงครั้งเดียวนั้นสังหารผม แต่เนื่องจากเพราะผลจากสกิลrageทำให้ผมนั้นเคลื่อนไหวเร็วกว่ามันมากจึงเบี่ยงตัวไปด้านขวาแล้วเอาดาบสีดำปักไปที่บริเวณท้องของมัน ด้ามดาบนั้นปักเข้าไปในตัวมันมิดด้ามจนทะลุไปยังอีกฝั่ง แต่กลับไม่มีรอยแผลบนตัวมันหรือเลือดไหลออกมาแม้แต่หยดเดียว มันที่พุ่งจู่โจมผมพลาดไถลไปจนพุ่งชนกับต้นไม้ด้านหลังผม ต้นไม้ด้านหลังของผมเมื่อกี้นั้น ตอนนี้มีสภาพแตกหักเป็นเศษกระจายไปทั่วด้วยแรงอันมหาศาลของมัน ถ้าไม่มีผลของสกิลrageที่ทำให้ผมหลบการโจมตีของมันได้นั้นสภาพของผมตอนนี้ก็คงไม่ต่างกับต้นไม้ด้านหลังนี้เท่าไหร่นัก

“ผลพิเศษของ annihilate weapon: absorb ทำงาน ได้รับค่าrageจากการโจมตี”

“สถานะrageปัจจุบัน 100/100”

“คำเตือน ตอนนี้ได้เข้าสู่สถานะ rageแล้ว”

“เพื่อที่จะกลับไปเป็นสภาวะปกติ จำเป็นต้องโจมตีเพื่อปลดปล่อยค่าrage”

เสียงเรียบเฉยนั้นยังคงดังต่อไปเรื่อยๆ ทันใดนั้นก็มีดาบสีดำโผล่ออกมาที่มือทั้งสองข้างของผม มีแต่จะต้องสู้สินะ สตีลมูน วูล์ฟเดินออกมาตั้งท่าใหม่มันหน้านิ่วมองจุดที่ถูกดาบสีดำปักก่อนที่จะละสายตาแล้วจ้องมาที่ผมด้วยสายตาที่ดูเกรี้ยวกราดยิ่งกว่าเดิม ดาบนั่นคงจะทำให้มันปาดเจ็บได้เหมือนกันเพียงแต่เป็นการโจมตีที่ไม่ได้สร้างบาดแผลทางกายภาพ ผมแสยะยิ้มเผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย

“เอาละมาเริ่มงานเต็นรำนองเลือดกันเลยดีกว่า”

ต่อจากนี้จะมีผู้ที่รอดไปเพียงหนึ่งเดียวจะเป็นผมหรือแกกันนะ

X

การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดผมนำดาบทั้ง2ดาบปักไปยังตัวมันด้ามหนึ่งปักที่ขาหลังซ้ายของมัน อีกด้ามปักที่ท้ายทอยของมัน ส่วนมันก็ใช้เล็บข่วนบริเวณเอวของผมถากๆจนกลายเป็นรอยแผล 3 เส้น การต่อสู้เป็นไปเรื่อยๆด้วยความตึงเครียด ไม่นานนักต่างฝ่ายก็ได้รับบาดแผลกันเป็นจำนวนมาก สตีลมูน วูล์ฟนั้นมีดาบดำปักอยู่ทั่วตัว ส่วนตัวของผมนั้นมีรอยแผลจากการข่วนเต็มไปทั่วตัวแต่กลับไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใด คงเป็นเพราะผลของสกิลrage และเหมือนต่างฝ่ายต่างรู้ว่าการโจมตีต่อไปนั้นเป็นการโจมตีชี้ชะตา ทันใดนั้นสตีลมูน วูล์ฟก็พุ่งเข้ามาโจมตีผม ผมรีบใช้แรงเฮือกสุดท้ายทิ้งตัวลงในท่าชันเข่าแล้วเอนตัวจนขนานกับพื้นดินแล้วจึงนำดาบสีดำแทงที่ใต้คางมันจนทะลุหัวของมันไป ร่างของมันลอยข้ามผมไปแล้วล้มกระแทกพื้นดังตึง ฝุ่นควันกระจายคละคลุ้งไปทั่ว แล้วก็มีเสียงเรียบเฉยดังก้องในหัว

“สิ้นสุดสถานะrageกลับไปยังสถานะปกติ”

ควันที่ก่อตัวเริ่มหายไปปรากฏให้เห็นร่างของสตีลมูน วูล์ฟนอนแน่นิ่งอยู่ ทันใดนั้นดาบดำจำนวนมากที่ปักอยู่บนตัวมันก็ดายไปราวกับมันไม่เคยปักอยู่ตรงนั้น สติของผมพร่ามัวผมล้มลงนอนภาพรอบๆเริ่มมืดลง ก่อนที่สติของผมจะหายไปนั้นก็ปรากฏร่างของเด็กสาวนั่งอยู่ด้านหน้าผมด้วยท่าทางลนลานพลางหยิบขวดยาจำนวนมากออกมา แล้วภาพทั้งหมดก็มืดดับลง

X

แสงแดดอ่อนๆยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างกระทบลงบนใบหน้าช่างเป็นความรู้สึกแสนอบอุ่น ลมพัดไหวเบาๆกระทบที่ใบหน้า เด็กหนุ่มค่อยๆลืมตาตื่นแล้วค่อยๆพยุงตัวขึ้นตรวจสอบร่างกายตัวเอง ที่ตัวของเขาเต็มไปด้วยผ้าพันแผลพันไว้เต็มไปหมด เมื่อมองไปด้านข้างเด็กหนุ่มก็เห็นหญิงสาวผมสีน้ำตาลหน้าตางดงามคนหนึ่งนอนฟุบอยู่ข้างๆเตียง ผิวของเธอขาวนวลราวกับหิมะ รูปร่างของเธอนั้นช่างงดงาม เย้ายวนและบอบบางราวกับว่าถ้าเกิดจับเธอแรงๆแล้วอาจจะแตกสลายไปได้ เธอสวมชุดเดรสสีขาวบางที่คาดว่าน่าจะเป็นชุดนอน ใบหน้าของเธอนั้นมีน้ำตาซึมอยู่ที่ขอบตาทั้งสองข้างเธอคือ ริน ชิอากินั่นเอง เด็กหนุ่มใช้ความคิดนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าทำไมตนเองถึงมีสภาพเช่นนี้

เมื่อวานเท่าที่จำได้รู้สึกว่าผมจะสู้กับฝูงลูนาร์ติก วูล์ฟ และสตีลมูน วูล์ฟแล้วก็เผลอสลบไป รินคงจะช่วยรักษาแล้วก็พากลับมาบ้าน

เขารู้สึกว่าตนเองได้ทำสิ่งที่ทำให้หญิงสาวคนนั้นเป็นห่วงแล้วพลางนำมือของตนเองไปลูบที่ศีรษะของหญิงสาวอย่างเบามือ ทันใดนั้นหญิงสาวก็เริ่มลืมตาตื่นขึ้น ทันทีที่เธอเห็นเขาเอามือมาลูบที่หัวของเธอน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาจากดวงตาของหญิงสาวอีกครั้ง เธอโผเข้าไปกอดเขาแน่น

“อย่าไปทำอะไรเสี่ยงตายแบบนั้นอีกนะตาบ้า ฮึก”

“ขะ ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะ”

เวลาเดินต่อไปเรื่อยๆ ช้าและมั่นคงพร้อมกับหยดน้ำตาที่ไหลริน

X

เมื่อรินสงบใจลงได้แล้ว เขามองไปสำรวจดูร่างกายตัวเองอีกครั้ง ทั่วร่างกายของเขาไม่ว่าจะเป็นแขน ขา ลำตัว หรือแม้กระทั่งศีรษะของเขาต่างมีผ้าพันแผลพันแผลพันเอาไว้เต็มไปหมด แต่เขากลับไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อย เขาเริ่มคลายผ้าพันแผลที่แขนของตัวเองออก แต่มันกลับไร้ซึ่งบาดแผลเขาจำได้ไม่ผิดอย่างแน่นอนว่าเมื่อวานเขาต่อสู้กับสตีลมูน วูล์ฟ และได้รับบาดแผลเต็มตัวแต่ตอนนี้มันกลับหายไป

“นี่รินเธอรักษาแผลให้ชั้นหรอ”

“อ๋อ เมื่อวานนี้น่ะพอเห็นนายล้มลงไปก็รีบวิ่งไปหาเลยละ พอกำลังจะใช้ยาทำแผลจู่ๆแผลนายก็เริ่มสมานเองถึงจะไม่หมดก็เถอะ หลังจากนั้นชั้นก็เลยทายาแล้วก็ทำแผลให้น่ะ”

เป็นอย่างที่เขาคาดไว้เมื่อวานนั้นเขามีแผลเยอะมาก ถึงใช้ยารักษาที่อยู่ในระดับดีมากก็ไม่น่าจะรักษาแผลให้หายสนิทได้ภายในวันเดียว นี่น่าจะเกี่ยวกับสกิลใหม่ของเขา soul drain ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณที่มันทำให้เขารอดตายมาได้ ซินลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินไปทางประตู

“นี่จะไปไหนน่ะ ไม่นอนต่ออีกซักหน่อยหรอ”

“อืม ฉันไม่เป็นไรแล้วละแล้วไม่ต้องห่วง แล้วก็จะไปทำอาหารเช้าให้เธอด้วย เฝ้าดูชั้นทั้งคืนเลยละสิ คงจะหิวแย่”

“อะ อะไร ชั้นไม่...”

“จ๊อก~~~~”

“......”

เสียงท้องร้องดังไปทั่วห้อง สาวน้อยได้แต่ก้มหน้าก้มตาเพื่อปิดบังความอายของตัวเอง ซินลุกขึ้นจากเตียงก่อนที่เขาจะเดินไปเขาก็หยุดที่ข้องๆรินพลางเอามือลูบที่หัวของเธออย่างอ่อนโยน พลางยิ้มให้ริน

“เดี๋ยวจะทำอาหารเช้าแบบพิเศษให้โดยเฉพาะเลย แล้วก็พาร์เฟ่ต์ของโปรดรินด้วย”

พูดจบเขาก็เดินไปห้องครัวโดยที่มีรินวิ่งตามมาข้างหลัง

X

เวลาล่วงเลยจนถึงตอนบ่าย ซินนั่งรอรินอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนอย่างเคยวันนี้พวกเขาไม่ได้ไปตามหาสมุนไพรแต่อย่างใด เพียงแต่วันนี้พวกเขานั้นจำเป็นจะต้องไปสำรวจที่ป่าด้านในเนื่องจากการที่ฝูงหมาป่าลูนาร์ติก วูล์ฟนั้นออกมาจู่โจมผู้คนตอนกลางวันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ แถมการที่สตีลมูน วูล์ฟที่เป็นจ่าฝูงนั้นออกมานอกอาณาเขตของตนนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากอย่างยิ่ง อย่าว่าแต่เป็นโอกาสที่หาได้ยากเลยขนาดสมาชิกกิลด์นั้นช่วยกันหายังพบสตีลมูน วูล์ฟเพียงไม่กี่ครั้ง จึงเป็นไปได้ว่ามีเรื่องที่ไม่ปกติเกิดขึ้นพวกเขาทั้งสองคนเลยจำเป็นต้องสำรวจป่าเนื่องจากบริเวณที่พบสตีลมูน วูล์ฟนั้นค่อนข้างอยู่ใกล้กับบ้านของตนพอสมควร

ไม่นานนักรินก็วิ่งออกมาจากบ้านพร้อมกับสร้อยในมือ เธอวิ่งมาหยุดตรงหน้าของผมพลางยื่นสร้อยคอมาให้ สร้อยคอนั้นมี ผลึกสีใสสวยงามประดับเป็นจี้อยู่

“พอดีชั้นกำลังวิจัยอุปกรณ์เวทมนตร์อยู่น่ะ เลยอยากให้นายลองใส่ไว้ก่อน”

“หา?”

ผมรับสร้อยมาอย่างลังเล แต่รินเป็นคนประเภทที่ทุ่มเทให้กับการวิจัยของตัวเองมากถึงจะขัดๆกับบุคลิกเด็กสาวร่าเริงอย่างเธอก็ตาม ถ้าเธออยู่ในโหมดวิจัยแล้วละก็การบ่ายเบี่ยงอะไรก็ใช้กับเธอไม่ได้ผล เพราะรู้สึกว่าทำอะไรไปก็เปล่าประโยชน์ จึงเอาสร้อยเส้นนั้นมาใส่พลางถอนหายใจอย่างเอือมระอาก่อนจะนำมันใส่ไปไว้ด้านในเสื้อ

“เอาละเตรียมตัวเสร็จสิ้นแล้ว งั้นเราไปกันเถอะ”

เหมือนว่าเธอจะได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วจึงดึงแขนเสื้อผมเพื่อบอกว่าให้เริ่มสำรวจกันซักที

“อะ อืม”

ผมเดินตามเธอเข้าไปในป่าแต่โดยดีและเริ่มการสำรวจ

ถึงจะบอกว่าเป็นการสำรวจแต่ทั้งรินและซินก็ทำการเก็บวัตถุดิบสำหรับทำอาหารและปรุงยากันไปพลางๆ พวกเขาเดินทางเข้ามาประมาณ 3-4ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบกับอะไรผิดปกติ

“ถ้าอย่างนั้นเราเดินไปสำรวจทางตะวันตก เป็นที่สุดท้ายแล้วกันนะ”

“อะ อืมมม…”

รินท่าทางจะเหนื่อยจากการสำรวจมาพอสมควรจึงตอบด้วยเสียงเอื่อย พวกเขาสำรวจกันไปซักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงน้ำดังมาแว่วๆ

“นี่ซิน แถวนั้นน่าจะมีน้ำตกนะไปสำรวจแถวนั้นกันหน่อยมั้ย”

“ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะได้นะ จะได้พักไปด้วย”

“อื้อ อยากจะพักเหมือนกัน วันนี้เดินทั้งวันเหนื่อยสุดๆไปเลยอ่า~~”

พวกเขาเดินมาจนกระทั่งเจอกับน้ำตก ภาพทิวทัศน์ที่ปรากฏด้านหน้านั้นช่างสวยงามจับใจ สายน้ำไหลลงมาตามโขดหินด้านบนกระทบกับผืนน้ำที่อยู่ด้านล่างจนเงาสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ ด้านข้างธารน้ำตกนั้นมีแร่หินสีฟ้าอ่อนหลายก้อนเรียงรายอยู่ช่วยทำให้สถานที่นี้ดูลึกลับ และศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก น้ำนั้นใสจนสามารถมองทะลุไปถึงพื้นได้ทั้งๆที่น้ำนั้นน่าจะลึกประมาณสะโพกของรินเลยก็ตาม

“นี่ๆ ขอพักที่นี่ได้มั้ยอะซิน”

เธอทำสายตาเป็นประกายกับทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องหน้า ซินมองไปรอบๆเพื่อตรวจสอบอันตรายโดยรอบ

“อืม ไม่น่าจะมีอะไรอันตรายด้วยสิถ้าอย่างนั้นก็น่าจะพักได้ละนะ”

“เย้ เย้ได้พักซะที”

ซินวางสัมภาระลงเขานำดาบสองด้ามที่คาดตรงเอวออกมา ใช้ไดเมนชั่นบ็อกซ์นำอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงดาบออกมา ทันใดนั้นรินก็ดึงชายเสื้อของผม

“นะ นี่ ซิน คือว่าชั้นขออาบน้ำก่อนได้มั้ย….”

“หา ตะ ตรงนี้อะหรอ”

“กะ ก็เหงื่อมันออกเต็มตัวเลยอะดูสิ”

เธอดึงชายเสื้อของเธอ ตามที่เธอบอกชุดของเธอนั้นค่อนข้างชุ่มไปด้วยเหงื่อทำให้เนื้อผ้ายิ่งแนบชิดกับร่างกายเธอมากขึ้น ปกตินั้นผมก็รู้ว่าเธอนั้นหุ่นค่อนข้างดีมากแต่ชุดที่เปียกชุ่มนั้นยิ่งเน้นรูปร่างของเธอให้เด่นชัดขึ้นช่างดูเย้ายวนเป็นอย่างยิ่ง รู้สึกได้ว่าหน้าของตัวเองนั้นร้อนขึ้น ถ้าผมเห็นหน้าของตัวเองตอนนี้มันคงจะแดงมากระดับหนึ่งเลยทีเดียว ผมรีบหันหน้ากลับทันที ดูเหมือนเจ้าตัวจะยังไม่รู้ตัว

“กะ ก็ได้เดี๋ยวชั้นจะซ่อมอุปกรณ์อยู่ตรงนี้แหละ ถ้ามีอะไรก็เรียกละกัน”

“หะ ห้าม อะ แอบดูนะ”

“ชั้นไม่ดูหรอกน่า…ถึงจะอยากดูก็เถอะ”

มีแค่ช่วงท้ายๆเท่านั้นที่เขาพูดด้วยเสียงเบามากจนเธอไม่ได้ยิน ว่าแล้วเธอก็สั่งให้เขาย้ายไปนั่งที่ด้านหลังโขดหินก้อนใหญ่เพื่อไม่ให้เขาแอบดู แล้วจึงค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นๆ

“อ๊าย น้ำเย็นจัง”

“สบายจังเลย”

เสียงน้ำดังกระเซ็นกระตุ้นจิตใจของเด็กหนุ่มให้จินตนาการ เขารีบนำดาบทั้งสองเล่มออกมาซ่อมแซมเพื่อปัดความคิดเหล่านั้นออกไป ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่ ภาพของเธอที่กำลังเปลือยกายเล่นน้ำอย่างสนุกสนานนั้นยังคงแล่นเข้ามาในหัวอย่างต่อเนื่อง

“โธ่เอ้ย หัดระวังตัวซะมั่งสิยัยบ้า…”

เขารีบตรวจเช็กอุปกรณ์ต่างๆอย่างรวจเร็วเพื่อที่จะปัดความคิดฟุ้งซ่านออกไป ทันใดนั้นก็มีเสียงบางสิ่งกระแทกผิวน้ำดังตู้ม

“อ๊ายยยย”

“ชะ ช่วยด้วย…..ฮึก”

เสียงของรินดังมาจากด้านหลัง บางทีเสียงน้ำกระเซ็นนั่นอาจจะมาจากมอนสเตอร์แถวนั้นก็ได้ เขารีบคว้าดาบพร้อมกับบอกดาบเล่มหนึ่งมาเสียบไว้ที่เอว พลางคว้าดาบอีกด้ามมาแล้ววิ่งไปทันที ทันทีที่ชะโงกหัวออกมาจากด้านหลังโขดหินเขาก็พบกับก้อนเมือกสีฟ้าอ่อนโปร่งใส่รูปร่างของมันนั้นเหมือนของเหลวเพียงแต่มันจับตัวเป็นก้อนสั่นไหวไปมา

มันคือสไลม์นั่นเอง สไลม์นั้นจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าอันตรายมันสามารถกลืนสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วย่อยภายในตัวมันที่เหมือนกับเมือกได้ถึงแม้จะใช้เวลาในการย่อยนานแต่สิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่ติดเข้าไปในตัวมันนั้นเรียกได้ว่าโอกาศที่จะหลุดรอดออกมานั้นน้อยมาก ถึงแม้จะเป็นสตีลมูน วูล์ฟมันก็สามารถกลืนเข้าไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ค่อยน่าแปลกใจว่าทำไมตัวจ่าฝูงถึงออกมานอกอาณาเขตของมัน

“ชิ เจ้านี่เองสินะที่ทำให้สตีลมูน วูล์ฟโผล่ออกมาตอนกลางวัน”

ผมมองไปรอบๆเพื่อทีจะหาตัวริน เนื่องจากในตัวมันไม่มีร่างของเธออยู่เพราะฉะนั้นเธอน่าจะยังไม่ถูก“กลืน”

“ฮึก ไม่นะ ตะ ตรงนั้นมัน…”

เสียงของเธอดังมาจากด้านบนผมแหงหน้าขึ้นไปมองตามเสียงนั้น

สภาพของเธอในตอนนี้นั้นไม่มีเสื้อผ้าปิดบังเลยแม้แต่ชิ้นเดียว มือของเธอถูกรยางค์ของมันมัดเอาไว้ เธอพยายามดิ้นให้หลุดจากพันธนาการ ทันใดนั้นก็มีรยางค์ไล่ไล้ไปตามร่างกายของเธอมันไล่รัดจากต้นขาของเธอจนไปถึงหน้าอกของเธอ

“อะ อ้า~~~~”

เธอครางออกมา ดูเหมือนว่าหนวนของมันจะพันรอบหน้าอกของเธอจนมันถูกดันออกมาทำให้หน้าออกของเธอนั้นถูกเน้นให้เด่นขึ้น หน่อยไอเจ้าหนวดหื่นนี่

ผมขว้างดาบที่อยู่ในมือออกไป ดาบนั้นตัดระยางที่พันข้อมือของเธอถูกตัดออกไปทำให้มือของเธอนั้นหลุดออกมาจากพันธนาการ ดาบเล่มนั้นพุ่งไปปักที่ต้นไม้ด้านหลัง

ผมชักดาบอีกเล่มออกมาแล้วถีบตัวพุ่งไปหาริน ผมรีบตวัดดาบอย่างรวดเร็วเพื่อตัดหนวดที่พันรอบๆตัวเธอไว้แล้วคว้าตัวเธอมา ผมพุ่งข้ามตัวของมันไปลงยังพื้นหญ้าใกล้ๆ

“รินเธอรีบไปหยิบอุปกรณ์เร็วเข้า ชั้นจะล่อมันไว้ให้เอง”

สไลม์นั้นสามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็ว การโจมตีทางกายภาพจึงไม่ได้ผลกับมันเท่าไหร่นัก แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีจุดอ่อนก็คือคอร์ของมันนั่นเอง คอร์นั้นทำหน้าที่เปรียบเสมือนแกนกลางที่ดึงดูดของเหลวในตัวมันไว้ด้วยกัน ถึงจะถูกตัดชิ้นส่วนจนขาดมันก็จะกลับไปยังคอร์ได้อยู่ดี แต่การโจมตีด้วยเวทย์มนตร์นั้นจะเข้าไปปั่นป่วนเซลล์เมือกของมันทำให้ส่วนของเมือกที่โดนโจมตีไปด้วยเวทย์มนตร์จะใช้การไม่ได้ ดังนั้นการโจมตีเวทย์มนตร์จึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการสไลม์

“เปิดใช้ annihilate weapon type sword”

เมื่อสิ้นเสียงก็มีพลังงานสีดำก่อร่างขึ้นเป็นดาบอยู่ที่มือซ้ายของผม รยางค์หนวดของมันพุ่งเข้าไปจู่โจมรินอีกครั้ง ผมรีบวิ่งไปแล้วตัดหนวดนั่นทิ้งพลางปาดาบดำใส่ไปที่ตัวของมัน

เป็นไปอย่างที่คาดมันของเหลวบนตัวมันสั่นไหวไปมาแสดงถึงความเจ็บปวด เจ้าดาบดำนั่นเป็นเวทย์มนตร์

“มันแต่สนใจอะไรอยู่แกน่ะ คู่ต่อสู้ของแกคือชั้นต่างหาก”

มันเปลี่ยนความสนใจมาทางผม หนวดระยางมากมายงอกขึ้นมาจากตัวของมันพลางเปลี่ยนรูปเป็นหนามแหลมชี้มาทางผมจำนวนนับไม่ถ้วน ผมแสยะยิ้มพลางกำดาบดำที่ค่อยๆก่อร่างในมือแน่น

X

ผมกลิ้งหลบระยางที่คอยทิ่มมา บางทีก็เบี่ยงตัวหลบพลางเอาดาบเหล็กในมือตัดหนวดรยางค์ทิ้ง ส่วนมืออีกข้างก็ปาดาบดำทมิฬใส่สไลม์อย่างต่อเนื่อง รินนั้นวิ่งไปได้เกินครึ่งทางแล้วหน้าที่ของผมนั้นมีแค่ยื้อเวลาให้นานที่สุดเพื่อให้เธอเตรียมเวทย์มนตร์สำหรับทำลายคอร์ของมัน ระยางหนามมากมายพุ่งมาโจมตีผมบางทีก็เอาดาบกันไว้บางทีก็หลบพลางตัดหนวดของมันไปด้วย ทุกครั้งที่ดาบดำของผมทิ่มไปในตัวของมัน ทุกครั้งที่ผมตัดหนวดของมันทิ้ง มันจะยิ่งโจมตีเร็วขึ้น รัวขึ้น และรุนแรงขึ้น เริ่มมีแผลจากรอยบาดโผล่ขึ้นมาตามแขนและขาของผมถึงอย่างนั้นผมก็จะหยุดความเร็วลงไม่ได้ ถ้าหากพลาดไปแม้แต่จังหวะเดียวละก็ผมคงไม่มีโอกาศได้เห็นหน้าของเธอตอนกินพาร์เฟ่ต์อย่างมีความสุขเป็นแน่

การต่อสู้ระหว่างผมกับมันผ่านมาเพียงไม่กี่วินาทีแต่กลับรู้สึกนานแสนนาน ความเหนื่อยล้าเริ่มเข้าจู่โจม ต่างจากหนวดของมันที่ยิ่งจู่โจมมาเร็วขึ้นเรื่อยๆ ทันใดนั้นเองก็มีหนวดเส้นหนึ่งหลุดจากการป้องกันของผมเข้ามา ผมรีบเบี่ยงตัวหลบอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายที่โชคไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่ ถึงจะหลบพ้นจุดสำคัญบนร่างกายแต่หนวดนั้นก็แทงเข้าไปที่ไหล่ซ้ายของผม

“อึก”

ผมรีบนำดาบเหล็กที่มือข้างขวาตัดหนวดทิ้งทันทีพลางดึงมันออกมาจากไหล่

“ซวยชะมัดเลยแฮะ”

รยางค์แหลมคมจำนวนมากชี้มาทางผม ด้วยสภาพแบบนี้การหลบการโจมตีเยอะขนาดนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลย

“เอ็กซ์ติงชั่น เรย์”

สิ้นเสียงก็มีลำแสงสีดำพุ่งออกมาถึงจะเป็นเอ็กซ์ติงชั่น เรย์แต่อนุภาคของมันนั้นรุนแรงน้อยกว่าที่ผมเคยเห็นมาก ถึงอย่างนั้นมันก็ทะลวงร่างของสไลม์จนเป็นรู มีผลึกสีแดงอ่อนแตกกระจายออกมาจากร่างกายของมัน ทันใดนั้นหนวดรยางค์ก็เริ่มแหลกเหลวร่วงลงพื้นราวกับกลายสถาพเป็นของเหลวดั่งเดิม

ผมไล่มองไปตามทางที่ลำแดงพุ่งออกมา รินนั้นอยู่ในสภาพเกือบจะเปลือยทั้งตัวมีเพียงผ้าผืนเดียวที่พันแถวสะโพกของเธอเท่านั้น ผ้าผืนนั้นสะบัดอย่างรุนแรงจากแรงลมของเอ็กซ์ติงชั่น เรย์ มือซ้ายของเธอนั้นพาดที่หน้าอกของเธอพยายามปกปิดหน้าออกของหญิงสาวอย่างเต็มที่ถึงจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ก็ตาม มือขวาของเธอถืออุปกรณ์คล้ายปืนอยู่ ปากกระบอกทรงสี่เหลี่ยมผิดแปลกจากปืนปกติมีควันกระจายออกมา รินทรุดฮวบลงไปนั่งกับพื้นพลางหันหน้ามามองทางผมในสภาพกึ่งเปลือย

เหมือนเธอจะเริ่มรู้สึกตัวว่าผมนั้นมองอยู่เธอ แก้มเธอเริ่มแดงระเรื่อเธอปล่อยอาวุธที่คล้ายปืนในมือของเธอทิ้ง แล้วรีบนำมือนั้นดึงผ้าที่คาดอยู่ตรงสะโพกลงเพื่อปกปิดผิวของเธอให้ได้มากที่สุด

“หะ หันไปตรงโน้นสิ ตาบ้า โรคจิต”

X

พวกเราออกมาจากป่ากันค่อนข้างเย็น รินต้องอาบน้ำใหม่อีกรอบเนื่องจากคราบสไลม์ติดเหนียวเหนอะไปทั่วตัว ส่วนผมนั้นได้ชิ้นส่วนสไลม์กลับมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรินบอกว่าสไลม์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหายากชิ้นส่วนของมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตั้งแต่ยาไปจนถึงเครื่องแต่งกาย โดยเสื้อผ้าที่ทำจากชิ้นส่วนสไลม์นั้นค่อนข้างมีราคาแพงเนื่องจาก จำเป็นต้องใช้เวทย์ในการแปลงสภาพของมันให้อยู่คงรูปร่าง โดยเสื้อผ้าที่ทำจากสไลม์นั้นจะเบาเป็นพิเศษและสามารถลดแรงกระแทกได้ จึงเป็นชุดที่นักเดินทางหลายต่อหลายคนอยากได้มาใส่ โดยผมก็ขอร้องให้รินนั้นช่วยแปรสภาพสไลม์ให้บางส่วนเพื่อจะนำมาทำเป็นชุดใส่

พวกเราเดินมาถึงหน้าบ้านผมทิ้งตัวลงนั่งใต้ต้นไม้ต้นใหญ่หน้าบ้านเพื่อสลายความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวัน

“ช่วงนี้นี่มันอะไรกันนะ ไหนจะสตีลมูน วูล์ฟ ไหนจะสไลม์ เฮ้อ”

บ่นออกมาพลางถอนหายใจเฮือกใหญ่

“นั่นสิน้า~~~”

รินค่อยๆนั่งลงข้างๆผม ไอร้อนคละคลุ้งออกมาผสมกับกลิ่นตัวของเธอเนื่องจากพึ่งอาบน้ำมา

“นี่ ซิน ชั้นอยากจะท่องเที่ยวไปทั่วโลกจัง”

“อาจจะแปลกไปซักหน่อยที่ชั้นเป็นคนถามนาย แต่ว่านายจะไปกับชั้นได้รึเปล่า”

เธอยิ้มออกมาระหว่างกล่าวกับเด็กหนุ่ม แต่ในรอยยิ้มนั้นก็แฝงไปด้วยความรู้สึกผิด เธอเป็นคนบอกว่าจะเคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังอยากไล่ตามความฝันของเธอ ช่างเป็นตัวเลือกที่แสนยากเย็นสำหรับเธอเหลือเกิน ความรู้สึกที่เหมือนเธอจะทรยศต่อคนที่เขาใว้ใจเธอมากที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นคำตอบของเด็กหนุ่มนั้นก็ง่ายเพียงนิดเดียว

“ไม่ว่าเธอจะไปไหนฉันก็จะตามไปอย่างแน่นอน เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแค่เพียงมีเธออยู่ข้างๆชั้นก็มีความสุขที่สุดแล้วละ”

ทันทีที่ฟังจบนั้นรินก็เอนตัวลงมาอิงไหล่ของเด็กหนุ่ม

“ขอแค่ตอนนี้เท่านั้น ขอชั้นซบนายหน่อย”

“……”

เด็กหนุ่มไม่ได้ตอบรับความต้องการของเธอ เพียงแต่ปล่อยให้เธอซบไหล่ไปทั้งอย่างนั้น ถึงเขาจะมองไม่เห็นหน้าเธออย่างชัดเจนแต่ก็มั่นใจได้ว่าเธอกำลังยิ้มอยู่อย่างแน่นอน เขานั่งดูที่ริมขอบฟ้าโดยที่มีดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าและท้องฟ้าที่ถูกย้อมด้วยสีแดงอมส้มเป็นฉากหลัง

X

วันรุ่งขึ้นขณะที่กำลังทานอาหารเช้ากันนั้นรินก็พูดขึ้นมา

“นี่ซิน จำสร้อยคอที่ฉันให้ไปเมื่อวันนั้นได้มั้ย”

“อ่า… ทำไมหรอ”

“ชั้นขอคืนหน่อยได้มั้ยพอดีกว่ามันยังต้องปรับปรุงอะไรนิดหน่อย”

เธอยื่นมือมาที่ผม

ผมถอดสร้อยออกมาพลางยื่นให้เธอ ไม่รู้ว่าเพราะผมไม่ได้สังเกตสร้อยคอนั่นรึเปล่าแต่ตอนนี้สีของผลึกที่เป็นจี้สร้อยคอนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงครึ่งหนึ่งสีน้ำเงินครึ่งหนึ่ง

“อ่า…เอ่อ”

ขณะที่ผมกำลังจะเอ่ยปากถามเธอเพราะสงสัยในความแปลกประหลาดของจี้สร้อยคอนั่นเองเธอก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่ร่าเริง และดีใจผสมกัน ดวงตาเป็นประกายราวกับเด็กตัวเล็กๆที่ได้ของเล่นชิ้นใหม่

“ขอบใจมากนะ งั้นชั้นไปละจะไปทำวิจัยอุปกรณ์เวทย์มนตร์ต่อ”

“เฮ้ เดี๋ยวสิไม่ใช่ว่าเธอมีเรียนเวทมนตร์ตอนเช้ารึไง”

“อ๋อ จะว่าไปชั้นยังไม่ได้บอกนายสินะ จริงๆแล้วชั้นเรียนจบตั้งแต่เดือนที่แล้ว แล้วละนะ”

“หา? ไม่ใช่ว่าช่วงนี้เธอก็ไปหาอาจาร์ยทุกวันเลยไม่ใช่หรอ”

“อ๋อ พอดีอาจารย์อัลโฟเนีย ที่สอนชั้นถูกเรียกไปที่เมืองหลวงเมื่อเดือนก่อนน่ะ เขาก็เลยให้อาจารย์ผู้ช่วยที่พึ่งบรรจุใหม่มาสอนแทนแล้วก็ให้ชั้นเป็นผู้ช่วยแทน”

“แต่เพราะอาจารย์กลับมาแล้วเลยไม่จำเป็นต้องไปแล้วยังไงละ”

“อ๊ะ”

เหมือนเธอจะเริ่มนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้

“โทษทีนะพอดีชั้นมีงานวิจัยที่จำเป็นต้องทำนิดหน่อย งั้นไปก่อนละ”

เธอวิ่งขึ้นห้องไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยผมที่ยังมีคำถามค้างคาใจไว้ตรงนั้น

X

เวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็น รินยังคงอยู่บนห้องไม่ยอมลงมา ผม คุณชิโร่(พ่อของริน) และคุณอาซามิ(แม่ของริน)อยู่ในห้องครัว โดยมีผมนั่งอยู่ส่วนคุณชิโร่นั้นนั่งตรงข้ามกับผมโดยที่กำลังขัดชิ้นส่วนชุดเกราะชิ้นเล็กที่คาดว่าน่าจะเป็นเครื่องประดับอยู่ ส่วนคุณอาซามินั้นกำลังทำอาหารค่ำอยู่ โดยเย็นนี้เธอทำสตูว์เนื้อกวางแลนซ์ สเต็กปลาแองโกนอยด์ราดซอสเห็ด และขนมปังอบ คุณอาซามิเหลือบมาเห็นคุณชิโร่ที่กำลังง่วนกับการขัดอุปกรณ์โดยที่พยายามให้มีเสียงน้อยที่สุดนั่นเอง

“นี่คุณคะโต๊ะกินข้าวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ห้าม เอา งาน มา ทำ บน โต๊ะ กินข้าว นะ<3”

ถึงเธอจะพูดพร้อมกับรอยยิ้มจนน่าจะมีสัญลักษณ์หัวใจลอยอยู่รอบๆก็ตาม แต่น้ำเสียงอันเรียบเฉยและรอยยิ้มเยือกเย็นระดับติดลบ ก็ทำให้รู้สึกเหมือนอุณหภูมิในห้องครัวนั้นลดลงไปอย่างมาก

“อะ อ่า นั่นสินะ ตะ โต๊ะกินข้าวก็ต้องกินข้าวสินะ จะมานั่ง ทะ ทำงานได้ยังไง แฮะ แฮะ แฮะ”

คุณชิโร่ยิ้มเจื่อนก่อนจะรวบรวมอุปกรณ์ที่ตัวเองกำลังขัดนั้นยกออกไปจากห้องครัวด้วยท่าทีหงอยๆ

“อ้าวรินไปไหนละเนี่ย ป่านนี้ยังไม่ลงมากินข้าวอีก”

“เห็นว่าเธอน่าจะกำลังวิจัยอุปกรณ์เวทย์อยู่นะครับ เห็นบอกไว้เมื่อเช้าด้วย”

“ถ้าอย่างนั้นน้ารบกวนเดลคุงช่วยไปตามรินให้หน่อยได้มั้ยจ๊ะ”

“ดะ ได้ครับไม่มีปัญหา”

ใครจะไปตอบว่าไม่กันละ

ตอนนี้คุณอาซามิกำลังยืนยิ้มอยู่แต่เพราะอะไรก็ไม่แน่ชัดถึงรู้สึกเหมือนมีอาร่าน่ากลัวบางอย่างแผ่ออกมา

ผมรีบเดินออกมาจากห้องครัวอย่างรวดเร็วเพื่อไปตามรินที่อยู่บนชั้น2ลงมากินข้าว ในระหว่างที่เดินออกมาก็เหมือนจะได้ยินเสียงคุณอาซามิบ่นเบาๆ “ไม่ไหวเลยน้า พ่อลูกคู่นี้เหมือนกันไม่มีผิด”

ผมเดินขึ้นบันไดไม้ขึ้นมาถึงชั้น2เดินไปตามทางห้องขวาริมในสุดนั้นเป็นห้องของรินถัดมาเป็นห้องของผม ส่วนห้องตรงข้ามนั้นเป็นห้องใหญ่สุดซึ่งเป็นห้องของคุณชิโร่และคุณอาซามิ

ผมเดินมาหยุดที่หน้าห้องรินพลางเคาะประตูเพื่อเรียกเธอ

“เฮ้ ริน ข้าวเย็นพร้อมแล้วนะลงมากินได้แล้ว”

“….”

มีเพียงความเงียบที่ตอบกลับมาเท่านั้น

“เฮ้ ริน ตื่นอยู่มั้ย”

มีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะนอนอยู่ ผมจึงเคาะห้องดังขึ้นและเรียกเธอด้วยเสียงที่ดังขึ้น แต่ว่าสิ่งที่ตอบกลับมานั้นมีแต่ความเงียบ ผมจับที่ลูกบิดประตูเพื่อที่จะเช็คดูพบว่าเธอไม่ได้ล็อคประตู

“งั้น ชั้นจะเข้าไปละนะ”

มีหลายครั้งที่ซินนั้นจะต้องมาปลุกรินไปทานอาหารเย็น เนื่องจากหลายครั้งที่เธอนั้นเพลียจากการทดลองแล้วผล็อยหลับไป ดังนั้นเขาจึงชินกับการที่จะต้องมาปลุกเธอแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง

ภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยขวดยาหลากหลายชนิดหลากหลายสีแขวนห้อยอยู่ทั่ว ตำราเล่มหนาวางซ้อนกันอยู่บนโต๊ะ ตะกร้าและกล่องสำหรับใส่สมุนไพรและวัตถุดิบสำหรับทำยานั้นวางอยู่ข้างๆโต๊ะ บนโต๊ะนั้นมีแท่นไม้ที่มีขวดทดลองเสียบอยู่ มีแท่นจุดไฟที่มีผลึกเวทย์สีแดงสำหรับจุดไฟเสียบอยู่ มีโครงเหล็กที่มีหม้อเหล็กสำหรับต้มวางอยู่ และยังมีลิ่มและค้อนสำหรับทำเครื่องประดับวางอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นห้องก็ยังมีกลิ่นผู้หญิงอันเย้ายวนคละคลุ้งอยู่เต็มห้อง

ซินกวาดสายตามองรอบๆห้องเพื่อมองหาเจ้าของห้องนี้ เพียงแต่เจ้าของห้องนี้ตอนนี้นั้นนอนหมอบอยู่กับพื้นในสภาพกระเซิง

เขารีบวิ่งไปหาเธอ ย่อตัวลงแล้วดึงตัวเธอขึ้นมาอยู่ในอ้อมกอด

“เฮ้ ริน เป็นอะไรมั้ย”

เขาเขย่าตัวเธอเบาๆ ทันใดนั้นหญิงสาวก็เม้มปากแน่นพลางค่อยๆลืมตาตื่นขึ้น

“อือ~~~ อะ ซิน เองหรอ”

“เฮ้อ”

ซินถอนหายใจด้วยความโล่งใจ แล้วอุ้มเธอขึ้นไปนอนพักบนเตียง

“ทำอะไรไว้อีกแล้วละคราวนี้”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเป็นแบบนี้ เขาเคยเจอสภาพเธอที่เป็นแบบนี้อยู่หลายหน แต่ถึงยังไงก็ยังทำตัวไม่ชินซักที

“พอดีกำลัง วิจัยอุปกรณ์เวทย์ชิ้นให”

อยู่ดีๆก็มีเสียงดังขึ้นมาขัดจังหวะ มันเป็นเสียงท้องร้องจากความหิวของหญิงสาวนั่นเอง

“เฮ้อ เธอนอนอยู่นี้แล้วกันเดี๋ยวชั้นจะไปเอา อาหารเย็นมาให้”

“อะ อืม ขอบใจนะ”

ผมลงไปที่ห้องครัวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ของเธอฟัง แม่ของเธอจึงจัดอาหารใส่ถาดไม้มาให้ ผมถือถาดอาหารมาหน้าห้องเธอก่อนที่จะเคาะประตูเพื่อเป็นสัญญาณให้เธอแล้วจึงเข้าไปในห้อง

ผมนำแท่นวางของสำหรับวางบนเตียงขึ้นมาให้เธอ รินนั้นเป็นคนที่ชอบทานอาหารบนเตียงมากเนื่องจากเธอมักจะยุ่งอยู่กับงานวิจัยมากจนไม่มีเวลาลงไปทางอาหารข้างล่าง แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็พยายามลงไปทานอาหารกับครอบครัวอยู่บ่อยๆ ผมวางถาดอาหารไว้ด้านหน้าของเธอ แล้วก็หันหลังกลับเพื่อที่จะออกไปข้างนอกห้อง ทันใดนั้นก็มีบางอย่างดึงที่ชายเสื้อของผม ถึงจะเป็นแรงดึงเบาๆผมก็รู้ได้ว่าเป็นแรงดึงของริน ผมหันหลังไปหารินที่นอนบนเตียง เธอเม้มปากไว้เหมือนจะพูดอะไรซักอย่าง ผมจึงยืนดูเฝ้ารอว่าเธอจะพูดอะไร ทันใดนั้นเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงเบาๆออกมา

“คะ คือว่า ตอนนี้ ชะ ชั้นไม่มีแรงเลย เลยอยากจะให้นายช่วย ป้อนให้หน่อยน่ะ”

“หะ หา? จะให้ชั้นป้อนข้าวเธองั้นหรอ”

“ไม่ได้หรอ”

เธอมองมาที่ผมด้วยสายตาวิงวอน ผมทนกับสายตานั้นไม่ไหวจึงต้องจำยอมทำตามเธอ

“เฮ้อ ช่วยไม่ได้ แค่ครั้งนี้เท่านั้นนะ”

ผมนั่งลงบนเตียงข้างเธอ

เธออ้าปากแล้วร้อง “อะ อ้าม~~”ขึ้นมาทันที

ผมค่อยๆตักสตูว์เนื้อขึ้นมา แล้วยื่นมันใส่ปากอันเรียวเล็กของเธอ ทั้งๆที่ผ่านมาไม่ทันสังเกตแต่รู้สึกว่าในตอนนี้ ในช่วงเวลานี้นั้นริมฝีปากของเธอนั้นช่างเย้ายวนและมีเสน่ห์มากเหลือเกิน

เธอกินสตูว์เนื้อเข้าไป แล้วก็ทำหน้ายิ้มอย่างมีความสุข

“นี่ขอขนมปังหน่อยสิ”

“คร้าบ คร้าบ”

“อ้าม~~~~~~~~”

ผมฉีกขนมปังออกมาขนาดพอเหมาะก่อนจะยื่นไปให้เธอ

ทันใดนั้นเธอก็เอนตัวมางับขนมปังพร้อมกับนิ้วของผมเข้าไปด้วย

“……”

เธอดึงปากของเธอออกจากมือของผม มีน้ำลายยืดออกมาเป็นเส้นบางๆ ไม่รู้เพราะอะไรมันถึงทำให้รู้สึกลามกอย่างประหลาด

“……”

ผ่านไปหลายนาทีซินก็ป้อนข้าวรินเสร็จแต่แปลกที่เขารู้สึกว่าเวลานั้นช่างแสนนานราวกับผ่านไปหลายชั่วโมง

“งะ งั้นชั้นไปก่อนแล้วกันนะ นอนพักผ่อนให้ดีละ”

ขณะที่เขากำลังเดินออกนั้นเองเธอก็ดึงชายเสื้อเขาอีกครั้ง ก่อนที่จะพูดเสียงเบาราวกับกระซิบ

“ชั้นมีอะไรจะให้นายน่ะ นั่งลงก่อนสิ”

เขานำถาดอาหารวางใว้บนโต๊ะพลางนั่งลงตามที่เธอบอกอย่างว่าง่าย จากนั้นเธอจึงยื่นมือออกมาพร้อมกับสร้อยคอเส้นหนึ่ง สร้อยคอสีเงินเส้นนั้นมีจี้รูปหมาป่าอยู่ดวงตาของมันข้างหนึ่งเป็นสีแดงและอีกข้างเป็นสีน้ำเงิน เขายื่นมือไปรับสร้อยคอเส้นนี้อย่างว่าง่าย

“เมื่อวันที่สู้กับสตีลมูน วูล์ฟน่ะ ฉันเห็นว่านายใช้สกิลอะไรซักอย่างแล้วก็มีออร่าดำ แปลกๆออกมาจากตัวนาย ถึงมันจำทำให้นายว่องไวขึ้นแข็งแกร่งขึ้น แต่สีหน้าของนายตอนนั้นน่ะ ทั้งเศร้าหมองและเจ็บปวด ฉันไม่รู้หรอกนะว่าก่อนที่จะมาเจอกับชั้นนายต้องผ่านเรื่องเจ็บปวดอะไรมาบ้างแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากจะช่วยนาย ให้นายลืมความเจ็บปวดนั้น”

“ระ ริน”

ก่อนที่เขาจะได้ทันพูดอะไรเธอก็พูดขัดขึ้นมาก่อน

“สร้อยที่นายใส่เมื่อวานมันเป็นอุปกรณ์ตรวจจับเวทย์ มันจะจดจำเวทย์หรือสกิลที่คนที่ใส่สวมไว้ หลังจากวันนั้นชั้นเห็นนายใช้ดาบดำเล่มนั้นอีกก็เลยแน่ใจว่าจะต้องเป็นเจ้าสิ่งนั้นแน่ๆ ก็เลยใช้เวลาทั้งวันเร่งทำสร้อยเส้นนี้มาให้นาย มันเป็นอุปกรณ์เวทมนตร์ ที่จะกักเก็บพลังเวทย์ส่วนเกินออกมา เพื่อให้นายไม่เจ็บปวดทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องใช้มัน ชั้นก็เลย”

เขาโผกอดสาวน้อยไว้ในอ้อมกอดแน่น มันเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่น ซาบซึ้ง มีความสุข เขาคิดว่าในโลกนี้จะไม่มีใครที่จะเข้าใจในตัวเขาไปมากกว่าเธออีกแล้ว ในโลกที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง และเน่าเฟะนี้ เธอจะคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ และเขาก็จะยืนหยัดเคียงข้างเธอเช่นกัน

“ขอบคุณนะ ริน”

ความรู้สึกเหล่านั้นกลั่นออกมาด้วยคำพูดอันเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความรู้สึกอันเอ่อล้น

“ไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าชายขี้แย ชั้นอยู่ตรงนี้แล้ว ชั้นจะอยู่ตรงนี้ข้างนายตลอดไป”

หลังจากที่เขาได้สร้อยคอจากรินมาเสร็จแล้ว เขาก็เดินออกมาจากห้องของเธอเพื่อที่จะนำถาดอาหารมาเก็บพลางจ้องมองสร้อยคอสีเงินรูปหมาป่าที่อยู่ในมือ ด้วยรอยยิ้ม

X

“รินตัน ของพ่ออย่าไปเลยนะ”

“นี่คุณคะ เราคุยเรื่องนี้กันแล้วไม่ใช่หรอคะ”

คุณอาซามิยิ้มให้คุณชิโร่แต่รอยยิ้มนั้นช่างแฝงไปด้วยความเยือกเย็น

“จึ๋ย….”

คุณพ่อของรินทำหน้าน่าสมเพชออกมาพลางยิ้มเจื่อนให้คุณแม่ของริน

“ก็แหมรินตันจะออกจากบ้านเลยนะ คุณไม่คิดจะยื้อไว้หน่อยรึไง”

“เราคุณกันแล้วนี่คะคุณ อีกอย่างลูกแค่ออกเดินทางเอง ยังไงลูกก็แวะกลับมาเยี่ยมอยู่แล้ว แถมมีซินไปด้วยไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะคะคุณ”

“ถึงอย่างนั้นก็เหอะ…”

คุณแม่ของรินเหล่ไปมองนาฬิกาด้วยหางตาแล้วก็ปรบมือประกบกันไว้ด้านหน้าตัวเอง ถึงจะดูน่ารักไร้เดียงสาแต่รอยยิ้มของเธอนั้นกลับดูเยือกเย็น

“ป่านนี้แล้วหรอเนี่ย ได้เวลาไปทำงานได้แล้วนะคุณเดี๋ยวก็สายหรอก”

คุณชิโร่นั่งลงในท่าขัดสมาธิพลางกอดอกดูแล้วเหมือนทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจเป็นอย่างยิ่ง

“ก็ผมไม่อยากไปนี่ แถมอีกอย่างนั่นเป็นร้านผมจะหยุดซักวันก็ไม่เห็นจะเป็น”

“ไม่ ได้ นะ คะ”

พูดจบแล้วคุณอาซามิก็จับคอเสื้อของคุณชิโร่แล้วเริ่มดึงเขาเข้าไปในบ้าน

“ไม่นะผมไม่อยากไป รินตัน~~~~~~~”

“เดลคุงฝากรินด้วยนะจ๊ะ แล้วก็เดินทางกันดีๆนะ ว่างๆก็มาเยี่ยมกันบ้าง”

“คะ ครับใว้ใจได้เลย”

ถึงแม้ว่าคุณชิโร่นั้นจะตัวใหญ่กว่าคุณอาซามิพอสมควรแถมยังมีกล้ามเป็นมัดแต่ว่าเขาก็ยังค่อยๆถูกลากเข้าไปในบ้านอยู่ดี

“ริน~~~~~ ตัน~~~~~~ ……………….”

เสียงตะโกนอันน่าสมเพชของคุณชิโร่ยังคงโหยหวนก่อนที่จะค่อยๆเบาลงพร้อมทั้งคุณชิโร่และคุณอาซามิที่ค่อยๆหายลับตาไป

“แม่รินนี่สุดยอดเลยเนอะ แฮะ แฮะ”

ผมหัวเราะแห้งพลางยิ้มเจื่อนให้กับเหตุการณ์ที่พึ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่

“นั่นสินะคุณแม่เนี่ยสุดยอดจริงๆด้วยละเนอะ”

รินยิ้มพลางมีเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลอยู่บนใบหน้า ก่อนที่จะหันมาทางผม

“งั้นเราไปกันเถอะเนอะ”

“อะ อืม”

วันหลังจากที่รินให้สร้อยคอผมมาเธอก็บอกกับพ่อแม่ของเธอว่าจะออกเดินทางส่งผลให้คุณชิโร่ตามติดเธอและขอร้องไม่ให้เธอออกจากบ้านจนคุณอาซามิต้องมาคอยห้ามปรามคุณชิโร่ และพาเขาไปคุยหลายต่อหลายครั้งจนเขาทำใจได้แต่ถึงอย่างนั้นพอถึงวันที่จะออกเดินทางจริงๆเขาก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ขึ้น อีกทั้งเมื่ออาจารย์ของรินกลับมาจากเมืองหลวงเธอก็ไปขอบคุณเขาและบอกเขาเกี่ยวกับการเดินทาง อาจารย์ของเธอจึงให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่เขาได้มาจากเมืองหลวงให้รินเขาเรียกมันว่า “เข็มทิศ” โดยเขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่จะบอกทิศ โดยที่อุปกรณ์จะมีเข็มที่จะชี้ไปยังทิศเหนือเสมอทำให้การเดินทางของพวกผมนั้นง่ายขึ้นมาก และช่วงก่อนที่จะออกเดินทางนั้นรินก็ง่วนอยู่กับการเตรียมอุปกรณ์เวทย์ต่างๆสำหรับเดินทาง ส่วนผมนั้นก็ใช้เวลาไปกับการทำชุดสไลม์ เตรียมอุปกรณ์ค้างแรม และวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร

พวกเรานั้นเดินทางไปยัง**เมืองเฟโรดิน่า**ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ พวกผมนั้นน่าจะใช้เวลาเดินทางกันประมาณ3วัน แต่ปกตินั้นจะต้องใช้เวลาถึง5วันในกรณีที่มีสัมภาระมาด้วย แต่เนื่องจากรินมีไดเมนชั่น บ็อกซ์จึงทำให้พวกผมไม่มีสัมภาระทำให้ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่ามากเนื่องจากไม่ต้องหาจุดแวะพักบ่อยๆ แต่ถ้ามีรถม้าจะใช้เวลาเดินทางเพียง 1 วัน

ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ท้องฟ้าสีครามสดใส สายลมอ่อนพัดมาประทบร่างกายจนรู้สึกเย็นเล็กน้อย เหล่าแกะ และกวางแลนซ์กำลังกินหญ้าอยู่ทั่วทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ช่างเป็นบรรยากาศที่สดชื่นและสบาย ขณะกำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศไปอย่างเพลิดเพลินไม่ทันไรก็พระอาทิตย์ก็คล้อยต่ำลงบ่งบอกเวลาว่าตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าไปทุกที ผมกับรินจึงแวะพักที่ป่าแถวๆนั้นในการตั้งแคมป์พักแรม เนื่องจากการตั้งแคมป์กลางที่โล่งแจ้มนั้นค่อนข้างอันตรายอาจมีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เข้ามาจู่โจมได้ อีกทั้งพวกเรานั้นยังจำเป็นต้องใช้ฟืนสำหรับทำอาหารเนื่องจากการใช้ผลึกเวทย์จุดไฟทำอาหารแทนนั้นค่อนข้างเป็นการสิ้นเปลืองอุปกรณ์เวทย์โดยใช่เหตุจึงทำให้เราค้างแรมกันในป่านั่นเอง

ถึงเวลาพลบค่ำพวกผมที่ตั้งแคมป์พักแรมเสร็จแล้วนั้น กำลังก่อกองไฟเพื่อทำอาหาร และปรุงยา รินนั้นกำลังง่วนอยู่กับการปรุงยาเธอนำสมุนไพรแปลกๆที่เก็บมาระหว่างที่เดินทางมานั้นใส่ลงไปในหม้อต้มขนาดเล็กที่เธอพกมาด้วย

ส่วนผมนั้นก็กำลังเริ่มมือทำสเต็กเนื้อกวางแลนซ์ โดยเริ่มนำเครื่องปรุงต่างๆจากไดเมนชั่น บ็อกซ์ออกมาโดยรินนั้นได้ให้ผลึกไดเมนชั่น บ็อกซ์กับผมมาด้วยอันนึงผมจึงใช้มันในการเก็บอุปกรณ์ตั้งแคมป์ วัตถุดิบสำหรับทำอาหาร และชุดสำหรับเปลี่ยน บอกตามตรงว่ามันมีประโยชน์มาก ผมนำกระทะวางบนแท่นหินที่ก่อขึ้นรอบกองไฟสำหรับทำอาหาร เทน้ำมันลงไปเล็กน้อย พลางใส่**หัวโอเรียน**ที่หั่นแล้วลงไป โอเรียนนั้นเป็นพืชผลที่ค่อนข้างนิยมมาทำอาหารเนื่องจากเมื่อทำการผัดมันด้วยความร้อนมันจะส่งกลิ่นหอมออกมาอีกทั้งยังให้รสหวานอ่อนๆเหมาะสำหรับทำอาหารเป็นอย่างยิ่ง หลังจากผัดหัวออเรียนไปได้ซักพักหนึ่ง ก็ใส่เครื่องปรุงลงไปได้แก่**เมล็ดการัน** และ**ใบซาส์** หลังจากผัดจนส่วนผสมนั้นเริ่มสุกผมจึงนำมันออกมาพักไว้ ก่อนจะนำเนื้อลงไปย่างในกระทะที่พึ่งผ่านการผัดมาให้กลิ่นของผักและเครื่องเทศติดเนื้อ หลังจากที่ย่างเนื้อจนครบทุกด้านแล้วผมก็นำเครื่องเทศที่ผัดไว้ก่อนหน้านี้ใส่กลับลงไปพลางใส่น้ำลงไปเล็กน้อย ก่อนจะนำฝามาครอบปิดไว้เพื่ออบเนื้อ

ผ่านไปไม่นานเนื้อก็อบเสร็จ ผมเปิดฝาที่ครอบมันใว้ออกมาทำให้กลิ่นเนื้ออันหอมหวานนั้นคละคลุ้งไปทั่ว

“ริน อาหารเสร็จแล้วนะ”

“อื้อ รอแบบนึงนะทางนี้ก็พึ่งเสร็จพอดี”

รินกำลังนำยาที่ผสมไว้ใส่ขวด ผมจึงค่อยๆหั่นเนื้อแบ่งใส่จาน แต่เนื่องจากเนื้อชิ้นที่มาทำนั้นชิ้นใหญ่มากจึงทำให้มีเนื้อก้อนโตเหลืออยู่ในกระทะ ‘เอาเถอะเก็บไว้กินทีหลังก็แล้วกัน’ ซินคิดพลางยื่นจานที่แบ่งเอาไว้แล้วให้ริน ทันใดนั้นพุ่มไม้ที่อยู่ด้านข้างก็สั่นไหว

“นะ นั่นอะไรน่ะ”

รินพูดพลางชี้นิ้วไปทางพุ่มไม้ผมรีบนำดาบที่ตั้งไว้ข้างๆขึ้นมา แล้วหันไปทางต้นเสียงอย่างรวดเร็ว

“แซ่ก แซ่ก”

มันค่อยๆเข้าใกล้มาเรื่อยๆ ทันใดนั้นเองก็มีเงาพุ่งออกมาจากพุ่มหญ้า

“แอ่ก”

มีหญิงสาวผมสีขาว ไว้ผมยาวถึงเอวกำลังนอนหน้าทิ่มพื้นอยู่ ทันใดนั้นเธอก็ยกหัวขึ้นมาจากดินอย่างรวดเร็วจนหน้าอกขนาดมหึมาของเธอนั้นเด้งไปมา เธอสวมเดรสยาวสีดำโดยที่เดรสดำนั้นผ่าข้างมาจนถึงสะโพก สวมรองเท้าบูทสูงเกือบถึงเข่า และใส่ถุงน่องสีดำแสนเย้ายวนใว้

“หะ หิว … ขะ ขออะไรกินหน่อย”

“เอ่อ…”

ผมมองไปหารินเหมือนจะให้คำปรึกษาว่าจะทำยังไงกับคนๆนี้ดี แต่ถึงอย่างไรแค่อาหารนั้นผมก็สามารถแบ่งให้ได้อยู่แล้ว

“ถ้าไม่อย่างนั้นมาทานอาหารกับพวกผมมั้ยละครับ พอดีทำมาเยอะด้วย”

“ได้หรอคะ”

ทันทีที่ได้ยินคำว่าอาหารตาของเธอก็เป็นประกาย ปากของเธอเริ่มมีน้ำลายไหลยืดออกมาปิดบังความสวยบนใบหน้า

ทันใดนั้นเองก็มีเสียงตะโกนดังมา

“คุณโรสครับ อยู่ที่ไหนกัน คุณโรสครับ”

ถึงจะมีคำว่าครับลงท้ายแต่ว่าเสียงนั้นก็นุ่มนวลจนยากจะเชื่อว่าเป็นผู้ชาย ทันใดนั้นเจ้าของเสียงก็วิ่งออกมาจากพุ่มหญ้า เขาเป็นชายหนุ่ม?หน้าตาจิ้มลิ้มราวกับเด็กผู้หญิงผมสั้นสีบลอนด์ สวมเสื้อฮูดสีเขียวเข้มกลืนกับสีของป่ายามค่ำคืนที่แขนข้างซ้ายมีหน้าไม้ติดไว้ที่แขน ด้านหลังเขามีฝักมีดเสียบเอาไว้ เขามองมาทางพวกผมด้วยสีหน้าตกใจก่อนที่จะโค้งตัวลง

“ขะ ขอโทษที่มารบกวนนะครับ”

“จะรีบไปไหนอ่า เซซ กำลังจะได้กินข้าวแล้วเชียว”

“หา? พูดอะไรกันน่ะครับคุณโรส จะไปรบกวนคนที่พึ่งเจอกันได้ยังไงกัน”

“โครก”

ทันใดนั้นก็มีเสียงท้องรองดังมาจากเด็กหนุ่มผู้มาเยือน

“เอ่อถ้าไม่รังเกียจมาทานด้วยกันมั้ยคะ”

รินถามเด็กหนุ่มที่กำลังก้มหน้าเพราะความอาย

เด็กหนุ่มคนนั้นชื่อ**เซซิล ซาร์ล(Zezil Zarl)**ส่วนพี่สาวหน้าอกโตนั้นชื่อ**โรซาเรีย โรเซ็ตต้า(Rozalia Rosetta)**พวกเขานั้นกำลังนั่งคุยกับรินอยู่ในขณะที่ผมกำลังทำสตูว์เพิ่มเนื่องจากคาดว่าอาหารที่มีอยู่นั้นน่าจะไม่พอสำหรับคนที่หิวโซสองคน

“ขอโทษจริงๆนะครับที่มารบกวน…แถมยังทำอาหารให้กินแบบนี้อีก”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เรื่องแค่นี้เอง”

รินพูดคุยกับซาร์ลด้วยน้ำเสียงสนิทสนมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของซาร์ล

“ว่าแต่พวกคุณเป็นนักผจญถัยหรอคะ?”

“อ่าครับพวกผมกำลังอยู่ระหว่างเดินทางแล้วพอดีเสบียงหมดพวกเราก็เลยแวะมาหาเสบียงกัน ระหว่างที่ผมกำลังวางกับดักกันมอสเตอร์จากรถม้าอยู่ พอรู้สึกตัวอีกทีคุณโรสก็หายไปไหนก็ไม่รู้ ก็เลยออกตามหาจนเป็นอย่างที่เห็นนี่หละครับ”

“รถม้าหรอคะ จะไปที่ไหนกันหรอคะ”

“พอดีพวกผมจะไปแวะเมืองเฟโรดิน่า น่ะครับจะไปซื้ออุปกรณ์และเสบียงน่ะครับ”

“ไปที่เดียวกับเราเลย อะ เอ่อ พวกเราสองคนขอติดรถม้าไปได้มั้ยคะ”

“ไม่มีปัญหาครับ/จ้า”

โรสกับซาร์ลพูดออกมาแทบจะพร้อมกัน

“ขอบคุณมากเลยนะคะ”

“ไม่หรอกครับพวกผมสองคนควรจะเป็นฝ่ายขอบคุณด้วยซ้ำ”

บรรยากาศรอบๆเริ่มครื้นเครง พวกเราสี่คนเริ่มคุยเล่นไปมาจนรู้ว่าซาร์ลนั้นถนัดการใช้ธนูและการลอบสังการซึ่งขัดกับหน้าตาน่ารักคล้ายผู้หญิงของเขา ส่วนโรสนั้นถนัดด้านการใช้เวทมนตร์เสริมพลังและเวทย์ฟื้นฟู พวกเราพูดคุยด้วยกันอย่างสนุกสนาน จนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

“แบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะ”

ผมพูดพลางมองดวงดาวมากมายที่ลอยอยู่บนฟ้า

X