Hai năm trước ——

Tại thu được phân phát bộ đội báo cáo ngày ấy, sư phụ từ bản thân [Iska] trước mắt biến mất rồi.

Không đúng, hắn là quang minh lỗi lạc từ trước mắt rời đi.

"Không có từ ta dưới tay chạy đi, cũng chỉ còn sót lại ngươi cùng Jhin hai cái tiểu tử rồi."

Ly biệt thời khắc, hắn lưu lại trong lời nói mang trào phúng lời nói:

"Bất quá, có thể có hai người lưu lại, đã xem như là rất tốt."

Đế quốc mạnh nhất kiếm sĩ Crosswell Ness Reviewgate —— tục xưng "Hắc Cương kiếm nô" .

Tại vì Sứ đồ thánh đứng đầu thân phận thủ hộ đế đô thời kỳ, hắn tại đế quốc đào móc nhiều tên rất có tiềm lực thiếu niên thiếu nữ, dự định đem bọn họ rèn luyện thành bản thân người thừa kế.

Không đúng, hẳn là đem bọn họ "Sàng lọc" một phen mới đúng.

Chỉ qua ngăn ngắn nửa ngày huấn luyện, thì có siêu quá nửa đánh mất tư cách, tại ngày thứ nhất kết thúc, bị đào thải tỷ lệ đã đạt đến chín phần mười.

Qua sau ba ngày, lưu lại thành viên lại ít đi một nửa. Trải qua một năm, ba năm, năm năm sau, cuối cùng còn ở lại bên cạnh hắn, chính là Jhin cùng Iska.

"Iska, ngươi là ta cái cuối cùng đâm tới dự bị ứng cử viên, đúng không?"

"Đúng thế."

"Thành thật mà nói đi, tại ta chọn dự bị bên trong, ngươi là tối. . ."

"Vâng, đúng!"

"Kém nhất tiềm lực cái kia."

"Ngài cũng quá thành thật chứ?"

Tại không nhịn được thõng vai thoát lực trước mặt thiếu niên, tóc đen hắc y —— một thân đen nhánh nam tử nhưng một bộ dĩ nhiên thái độ.

"Ta chọn đều là chút có tiềm lực gia hỏa, chi vì lẽ đó nên sau cùng mới sẽ đâm tới ngươi, không cũng là bởi vì ngươi xem ra tối không có tiềm lực sao?"

". . . Ngài nói như vậy cũng không sai rồi —— "

Thiếu niên bất mãn mà nhô lên gò má.

Sư phụ cúi thấp đầu, nhìn vừa đưa đến trong tay hắn hai cái kiếm.

"Bất quá cũng không cần đem lời nói đến mức khó nghe như vậy a —— "

"[ ngươi là cùng ta giống nhất cái kia một cái, vì lẽ đó ta cho rằng ngươi là kém nhất tiềm lực ]."

"...."

Đây là Iska lần đầu biết được chân thật.

Bình thường trầm mặc lạnh lùng, tầm mắt cũng lười biếng sư phụ lần đầu phun ra "Lời nói thật lòng" .

"Có thể đừng thả đi tinh kiếm."

"Đây là đương nhiên. Dù sao đây là ngã kính trọng sư phụ lưu lại di vật. . . A đau quá!"

Bị đánh.

Đừng tùy tiện đưa cái này xem là di vật. Đừng tùy tiện đem sư phụ nói thành người chết. Còn có ——

"Đôi này kiếm, là để thế giới này [Tái tinh] duy nhất hy vọng."

". . . Ồ?"

"Tinh kiếm sẽ nghe lệnh cho ngươi. Khống chế trang bị [Khóa] sẽ ăn ý ngươi đụng vào, trừ ngươi ra bên ngoài người đều không cách nào phát huy cơ năng, vì lẽ đó liền giao cho ngươi."

Đóng vai ngăn cản kéo dài trăm năm nhân loại cùng ma nữ chi chiến nhân vật.

Kia chính là ngươi —— Hắc Cương hậu kế sứ mệnh. Sư phụ là nói như vậy.

==============

Ánh mặt trời đem đại địa nướng đến nóng rực.

Bị nóng hừng hực trút xuống mà xuống nóng rực tia sáng sái qua đất vàng đại địa, có vẻ khô rắn mà rạn nứt nảy sinh, hình thành chỉ có thiểu số cỏ dại chồng phân tán hoang dã. Nếu là chân trần mà đi, bàn chân nhất định sẽ tại không tới trong vòng một phút gặp phải tổn thương đi.

Nơi này là tất hạ đạt hoang dã.

Một đài xe việt dã đang lấy tốc độ kinh người mở ở mảnh này quảng đại hoang dã trên đường cái đầu.

"Iska-nii, rời giường rời giường. Lập tức liền muốn đến Ein đi."

"Ồ, đã muốn đến?"

Bị chỗ tài xế ngồi Nene đong đưa mấy lần sau, chỗ cạnh tài xế Iska mở mắt ra. Hắn còn nhớ được bản thân tại mặt trời mọc trước từ đế đô xuất phát việc, nhưng mà sau quang cảnh liền không ở trong trí nhớ.

"Hiện tại đã sắp muốn buổi trưa nha, dù sao liền mở ra đại khái sáu tiếng xe mà. Thật đúng, mặc kệ Nene làm sao mở miệng cùng ngươi tán ngẫu, Iska-nii lúc nào cũng ngủ đến bất tỉnh nhân sự đây."

"Xin lỗi. . ."

"Không sao rồi, Nene ta cũng đã lâu không thấy Iska-nii mặt ngủ."

Nene lấy hài lòng ngữ khí nói:

"Hơn nữa ngươi cũng đã nói, từ rừng Nelka sau khi trở về, liền vẫn không ngủ ngon mà."

"Ừm. . . Ta làm cái lâu không gặp mộng, mơ tới sư phụ ta. Đó là ta cùng Jhin đồng thời bị hắn tàn nhẫn rèn luyện hồi ức. . . Phải nói là ác mộng đi."

"Cross-sensei mộng?"

Nene cầm tay lái hỏi.

"Tốt hoài niệm a —— ngươi nên rất lâu không có mơ tới Cross-sensei chứ?"

"Đại khái đi. Ta nghĩ đây cùng ta rất lâu không có sử dụng tinh kiếm có quan hệ. Hắn rõ ràng gọi ta cố gắng bảo quản, kết quả lại bị bát đại sứ đồ tịch thu. Bọn họ nguyện ý trả lại ta thời điểm, ta còn thực sự là thở phào nhẹ nhõm."

Hắn cúi đầu nhìn thụ đang ngồi vị bên cạnh hai thanh trường kiếm.

Xe việt dã chạy băng băng khu vực, là không thuộc về đế quốc cùng Nebulis Sovereignty vô chủ.

Liền ngay cả mảnh này hoang dã, tại thế giới trên bản đồ cũng là bị tính toán là hoang dã thú loại tùy ý qua lại tự nhiên bảo vệ khu. Căn cứ báo cáo, qua đi thậm chí còn ở chỗ này phát hiện qua to lớn rồng. Này điều đường cái tuy rằng xem như là tương đối an toàn địa khu, nhưng vốn nên là không tính là có thể thả lỏng đến ngủ gà ngủ gật mới vừa đối với.

"Ai ~~ a ~~ thực sự là thất sách. Tại sao làm việc tháng ngày một mực cùng Iska-nii ra ngoài nhật va kỳ đây?"

Theo một tiếng thâm trầm thở dài, Nene thả ra tay lái.

"Ta nhớ tới Jhin đi thương chi nhà xưởng hỗ trợ, Mismis đội trưởng cũng đi mua sắm đúng không?"

"Là như thế không sai rồi. Nhưng Nene ta cũng muốn cùng Iska-nii đi trung lập đô thị chơi nha."

Đuôi ngựa thiếu nữ đem tựa đầu đến Iska trên đùi.

Xe y nguyên lấy hung hãn tốc độ tại trên đường cái lao nhanh. Mà tên thiếu nữ này nhưng là hoàn toàn không nhìn về phía trước xe, chỉ lấy duỗi thẳng một chân hoàn mỹ điều khiển tay lái.

"Nene, không nhìn phía trước lái xe rất nguy hiểm a. Đâu có người dùng chân lái xe. . ."

"Nhân vì muốn tốt cho ta lâu dài không cùng Iska-nii nán lại cùng nhau rồi."

"Có lâu như vậy sao?"

Hắn bỗng dưng nhìn phía chỗ tài xế ngồi Nene.

. . . Bất quá, nàng tựa hồ thật sự trở nên thành thục nhiều cơ chứ?

. . . Không chỉ có cao lớn lên, liền ngay cả biểu cảm tựa hồ cũng trở nên mềm mại mấy phần.

Tư xuân kỳ một năm.

Iska bỏ tù một năm này, nguyên bản tuổi nhỏ thiếu nữ cao lớn lên rất nhiều, tựa hồ liền ngay cả thân thể cũng nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị. Nếu là đem buộc thành đuôi ngựa tóc thả xuống, xem ra nói không chắc sẽ càng như cái dáng ngọc yêu kiều thục nữ đi.

"Ừm."

Nguyên bản hiện nằm ngửa tư thế Nene ngồi dậy đến.

Bá chuyển qua cột thành đuôi ngựa tóc sau, thiếu nữ lấy bất mãn giọng điệu nói chuyện:

"A. . . Đã đến a. Sớm biết nên mở chậm một chút mới đúng."

—— trung lập đô thị Ein.

Tại quảng đại hoang dã ốc đảo phát triển đô thị đập vào mi mắt.

Đang bị to lớn tường thành che phủ đô thị lối vào ——

"Cảm ơn ngươi, Nene, ta trở lại sẽ đáp con đường xe công."

"Được được được —— tối nay thấy đi, Iska-nii!"

". . . Ân. Ách, nhà hát ở nơi nào a?"

Nhìn theo giương lên bụi mù xe việt dã sau khi rời đi, Iska quay đầu nhìn về đô thị đường xá.

Trung lập đô thị —— đây là tại đế quốc cùng Nebulis Sovereignty lâu đến trăm năm đấu tranh, lựa chọn không gia nhập bất kỳ bên nào đô thị gọi chung.

"Trung lập đô thị a, cũng thật là rất lâu không đến rồi đây. Lần trước tới là chuyện khi nào cơ chứ?"

Trung ương trên đại đạo có vài tọa tỏa ra trang nghiêm khí tức nhà hát.

Trừ ra công pháp nghiêm cẩn, cao thượng tao nhã mộc tạo diễn tấu sảnh bên ngoài, một bên cũng có thể nhìn thấy lấy tương đối hiện đại thiết kế chế tạo hoa lệ nhà hát.

"Bất quá, dòng người vẫn là giống như trước đây nhiều a."

Nơi này là văn hóa cùng nghệ thuật tỏa ra địa phương. Đô thị tiếp nhận căm ghét đế quốc cùng Nebulis Sovereignty nghệ thuật của chiến tranh gia môn, tận sức phát triển hội họa, âm nhạc, thơ ca cùng điêu khắc các loại văn hóa.

Trung lập đô thị Ein chính là ca kịch chi đều.

Nơi này tùy ý có thể thấy được trên đường nhạc sĩ từng người diễn tấu yêu thích ca khúc, cùng với đi ngang qua các du khách chăm chú lắng nghe quang cảnh.

"—— ách, không ổn, đã muốn bắt đầu diễn rồi!"

Iska cầm phiếu phiếu, chạy ở tiếng người huyên náo con đường chính trên.

"Giống như là con đường chính trên tòa thứ ba kiến trúc. . . Hỏng bét, muốn mở màn rồi!"

Hắn vọt tới lấy màu trắng làm điểm chính, có hiện đại thiết kế nhà hát cửa sổ.

"Xin hỏi còn có thể vào bàn sao? Ồ, hiện tại miễn cưỡng còn có thể vào sân? Quá tốt rồi, cảm ơn ngài!"

Tiếp theo xông lên yên tĩnh không hề có một tiếng động con đường, đi vào bắt đầu diễn phòng khách.

". . . Thật không tiện, ta muốn ra trận, nhân số là một vị."

Hắn nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, đi vào bắt đầu diễn phòng khách. Bởi bắt đầu diễn sắp tới, là lấy trong phòng một vùng tăm tối. Iska tuân thủ tại lòng bàn chân mông lung tỏa ra ánh sáng khẩn cấp chiếu sáng, tìm kiếm chỗ trống.

"Là tầng hai chỗ ngồi hàng trước nhất a. Thật không hổ là Mismis đội trưởng, liền ngay cả ca kịch chỗ ngồi đều tương đương chú ý."

Cứ việc tối tăm tầm nhìn không thấy rõ khuôn mặt, nhưng bốn phía khách nhân đều là mặc hoa phục quý phụ, cũng có nhìn như đến từ cái khác đô thị quý tộc mang theo người nhà lén lút tham phóng.

[ như thế, kính xin các vị mặc sức thưởng thức "Nữ kỵ sĩ Beatrix bi yêu mến" . ]

Loa phóng thanh vang vọng phòng khách.

Sân khấu bạt vải kéo, tại có mấy hơn trăm người khán giả trước mặt, ca kịch chính thức bắt đầu diễn.

"Gặp lại, Beatrix, ta không có cách nào cùng ngươi cùng sống tiếp."

". . . Đúng nha. Gặp lại, Agela. Chúng ta lần sau gặp lại nơi sẽ không còn là dạy dỗ, mà là chiến trường đúng không."

Đến hí kịch bàn.

Hóa thân làm nhân vật chính —— nữ kỵ sĩ nữ diễn viên tùy ý biểu diễn kỹ xảo, tại ban nhạc đệm nhạc hạ, cố sự tiến vào bi thương mà thâm tình cao trào ——

". . . A —— ta hiểu ta hiểu. Chẳng trách Mismis đội trưởng sẽ như vậy yêu thích này ra hí."

Iska xen lẫn trong đối biểu diễn kỹ xảo như mê như say khán giả bên trong, thấp giọng như thế lầm bầm.

Khán giả nói vậy là chịu đến nữ kỵ sĩ cái kia cao thượng sinh tồn phương thức hấp dẫn, cũng đối trận này bi yêu mến sản sinh di tình tác dụng đi.

Bây giờ Iska bốn phía khán giả cũng đã thật sâu bị nữ kỵ sĩ Beatrix bi yêu mến đánh động, có thể cảm nhận được bọn họ viền mắt hiện ra lệ, nín thở ngưng thần tâm tình.

Tại cảnh tượng như vậy hạ, cũng chỉ có một mình hắn có vẻ bàng quan . Còn nguyên nhân ——

"A, Beatrix! Ngươi lại yêu địch đối với quốc gia kỵ sĩ. . . Bất luận dùng tình sâu hơn, này vẫn là một hồi vô duyên cấm kỵ chi yêu mến. Để như thế bi thương tình yêu tồn tại thật sự đúng không? Quá phận quá đáng rồi! Thần linh a, ngài tại sao lại. . . Cho bọn họ tàn khốc như vậy vận mệnh. . . Ô ô ô!"

Đại khái liền xuất hiện ở đúng dịp ngồi ở hắn sát vách thiếu nữ trên thân đi.

Đến cố sự chung bàn, nàng tựa hồ tập trung vào quá thâm, thậm chí khóc đến liên thủ mạt đều không thể lau khô nước mắt của nàng —— nhìn thấy nàng dáng dấp kia, Iska cũng không có cách nào chăm chú tại trên sân khấu biểu diễn.

"Agela thằng ngố kia, người đàn ông kia cũng quá đáng ghét đi!"

"Xuỵt, Alice-sama, ngài quá lớn tiếng. Những người khác có thể đều là yên lặng quan sát đây."

"Có thể, nhưng là. . ."

"Thật đúng, ngài đem khăn tay thu đi nơi nào? Tại tay của ngài mạt bị nước mắt làm cho ướt đẫm sau, ta không phải đem tay của chính mình mạt mượn ngài sao?"

". . . Cái kia khăn tay cũng ẩm ướt đến vo thành một nắm."

"Ngài cũng khóc quá hung chứ?"

Thiếu nữ lấy mu bàn tay chùi khóe mắt. Bởi nhà hát tối tăm, không thấy rõ đối phương tướng mạo, nhưng liền âm thanh để phán đoán, phải là một chừng mười tuổi thiếu nữ. Ngồi ở song người tịch sát vách khác một cô gái tựa hồ cũng là gần như tuổi.

"Cái kia, nếu như không chê, thỉnh dùng."

"Ồ?"

Iska đè thấp âm lượng, đưa ra tay của chính mình mạt.

. . . Đưa khăn tay đưa cho bèo nước gặp nhau thục nữ, là quý tộc từ xưa đến nay đều yêu thích tình cảnh mà.

. . . Cần phải không phải cái gì khả nghi cử động mới đúng.

Tuy rằng không đành lòng lơ là bên cạnh gặp nạn người cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng hắn sở dĩ làm như thế, cũng tồn tại "Thiếu nữ kế tục gào khóc mà nói, bản thân liền không có cách nào chuyên tâm thưởng thức ca kịch" lợi kỷ lý do.

"Ta chưa từng dùng, là sạch sẽ khăn tay. Cái kia. . . Ta chẳng qua là cảm thấy không sát một thoáng nên rất khó chịu."

". . ."

Thiếu nữ tựa hồ đối với từ vốn không quen biết người khác trong tay tiếp qua khăn tay cảm thấy chống cự, nhưng muốn lập tức lau đi khóe mắt nước mắt tâm tình như trước chiếm thượng phong, là lấy nàng nhưng sợ hãi rụt rè đưa tay ra.

"Cảm ơn ngài."

Hả? Thanh âm này giống như ở đâu nghe qua?

Tuy rằng luôn cảm thấy có chút quen tai, nhưng bởi trong lời nói mang nghẹn ngào, Iska nghe được không rõ ràng lắm. Đại khái là đa nghi rồi a —— hắn như thế ra kết luận sau, quyết định chuyên tâm thưởng thức ca kịch cuối cùng bộ phận.

Bế mạc ——

Như lôi tiếng vỗ tay vang vọng sân khấu. Mọi người chìm đắm tại dư vị bên trong, chờ đợi nhà hát một lần nữa bật đèn.

"Ô. . . Yết yết, Beatrix, ngươi làm sao sẽ như thế đáng thương!"

"Alice-sama, vâng, đã kết thúc a. Mời ngài đang mở đèn trước chí ít đem nước mắt lau khô ráo đi."

"Có thể, nhưng là. . ."

Thiếu nữ lấy tay mạt ấn lại khóe mắt, đứng lên.

Mà nàng cúi đầu đối tượng, chính là ngồi ở sát vách bản thân [Iska].

"Cái kia, cái kia. . . Thật không tiện, tiểu nữ tử đem tay của ngài mạt làm cho ướt đẫm, ta sẽ làm ra bồi thường. Rin, đi chuẩn bị cao cấp nhất nhung thiên nga làm nhận lỗi."

"Ồ? Không, không cần như thế không liên quan! Cái kia khăn tay chỉ là hàng giá rẻ a."

"Không, ngài là vì ra tận dương tướng tiểu nữ tử mà tặng ra vật ấy, này cùng giá cả cao thấp không có quan hệ."

Thiếu nữ lấy hai tay nắm chặt khăn tay, khẩn thiết lắc lắc đầu.

"Cái kia, xin hãy cho ta lần nữa hướng ngài tạ lỗi."

Liền ở thiếu nữ chân thiết lẩm bẩm, cũng bước về phía trước một bước ——

Nhà hát đèn cũng vào thời khắc này một lần nữa sáng lên.

"Cảm ơn tay của ngài. . ."

Tại lóng lánh lóa mắt đèn trần phía dưới, thiếu nữ cái kia sáng sủa tóc vàng cùng làm người ta yêu mến dung mạo hiển lộ ra.

Băng Họa ma nữ Aliceliese.

Trước mắt cầm chặt khăn tay, chính là ba ngày trước cùng mình tại rừng Nelka trình diễn một hồi lừng lẫy đại chiến đối thủ.

Tranh minh hoạ p129

". . . Hạ?"

"Là. . . Là, là là là là, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây nha ——?"

Nebulis Sovereignty công chúa bá mà đem váy vung một cái.

Nàng xuyên cũng không phải là đặt mình trong chiến trường thân mang cao quý vương bào [Lễ phục], mà là bất luận cái nào đô thị trang phục cửa hàng đều mua được màu trắng váy liền áo, cảm giác lại như là cái lén lút xuất ngoại thiên kim tiểu thư.

"Ngươi là theo đuôi bản tiểu thư đến đúng không? Tốt, vậy thì ở đây phân ra cái cao.... Ô cô!"

"Alice-sama, không thể! Nơi này là trung lập đô thị nha!"

Từ Alice phía sau dừng lại nàng đôi tay, chính là thân là tùy tùng Rin.

"Bất kể là ai, đều cấm đoán ở tòa này đô thị khởi xướng bất kỳ hình thức tranh đấu, đây là trung lập đô thị minh văn ghi chép pháp luật. Cho dù là đụng với giết thân mối thù hoặc là địch quốc tướng lĩnh, một khi tùy tiện ra tay. . ."

—— một, trung lập đô thị bên trong cấm đoán bất kỳ hình thức tranh đấu.

—— hai, trái với điều thứ nhất, xuất thủ trước một phương đem coi là người phạm pháp.

—— ba, tiếp nhận hết thảy hình thức văn hóa, cố gắng hưởng thụ nghệ thuật.

Đây chính là mỗi một tòa trung lập đô thị cộng đồng pháp luật.

". . . Biết rồi. Ta cũng rõ ràng nếu như ở đây ra tay, ta sẽ bởi vì trái với quy định mà cùng hết thảy trung lập đô thị là địch. Nếu như sự tình đi tới bước đi kia, vậy thì hỏng bét đây."

Alice vung mở Rin tay, cắn chặt môi.

"Bất quá, không nghĩ tới ngươi lại liền ngồi ở bên cạnh thưởng thức ca kịch, chẳng trách bản tiểu thư luôn không tĩnh tâm được."

"Không có chứ, ngươi không phải nhìn đến mê mẩn, thậm chí còn oa oa khóc lớn sao?"

"~~~~ ô! Này, đây chỉ là con mắt chảy mồ hôi mà thôi! Ngươi liền đem chuyện ngày hôm nay quên mất đi! Biết không?"

Alice đạp lên bước chân về phía sau liền lùi lại.

"Alice-sama, nếu như âm lượng quá lớn, nhưng là sẽ thu hút sự chú ý của người khác."

"Ôi! Thật đúng!"

Thiếu nữ tóc vàng tựa hồ hiện tại mới phát hiện mình đang chịu đến bốn phía khán giả chú ý, chỉ thấy nguyên bản liền bởi vì gào khóc mà sưng đỏ khuôn mặt, vào lúc này lại đặt lên một tầng đỏ mặt.

"Ở đây trước hết lùi lại đi. Chúc ngài gokigenyou! Iska!"

". . . Nha, ân, cảm ơn ngươi lấy lễ để tiếp đón."

Hắn quay về nhấc lên làn váy câu nệ hành lễ Alice gật đầu hỏi thăm.

"Alice-sama, ngài đang làm gì nha?"

"Ồ? A. . . Ngươi, ngươi hiểu lầm, Rin! Ta chỉ là không cẩn thận lộ ra bình thường thói quen thôi!"

Không cẩn thận chiếu vương cung thói quen chào hỏi thiếu nữ, đẩy một tấm hồng đến bên tai khuôn mặt lao ra phòng khách.

Chỉ còn dư lại một người bị ở lại nhà hát bên trong.

"Sợ hết hồn hẳn là ta mới đúng không. . ."

Iska ấn lại kinh hoàng ngực, nặng nề thở dài.