Ngày sau.

", lấy, nói, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây rồi......?"

Tại trung lập đô thị Ein trên quảng trường ——

Alice chỉ vào "Ngẫu nhiên" từ trước mắt trải qua thiếu niên, gỡ bỏ giọng hét lớn:

"Iska?"

". . . Alice? Ngươi tại sao lại ở chỗ này!"

Hắn cũng như là bị đông lại như vậy cứng đờ thân thể. Không chỉ có như thế, trong tay hắn cầm, chính là Alice đang định đi vào tham quan họa sĩ [ bích Bran ] vé vào cửa.

"Liền ngay cả mục đích cũng cùng bản tiểu thư như thế là muốn đến xem triển lãm tranh. . . Này, này rốt cuộc là ý gì? Tại sao thân là binh lính đế quốc ngươi có thể như thế tới tấp chạy tới trung lập đô thị rồi, thủ hộ đế quốc nghĩa vụ trên đi đâu rồi!"

"Nói đến, bích Bran là đế quốc ấn tượng phái họa sĩ, ta coi như đến xem cũng không có gì hay kỳ quái đi. Ngược lại là ngươi, chạy đi xem đế quốc họa sĩ tác phẩm hội họa thật sự không thành vấn đề sao?"

"Mỹ thuật là không phân quốc giới!"

"Ta cũng chỉ là đến xem yêu thích họa sĩ triển lãm mà thôi a."

A a —— hai người trừng mắt về phía lẫn nhau.

Cũng không có phát hiện vãng lai quảng trường đám người tầm mắt đều tụ tập tại trên người bọn họ.

"Không nghĩ tới Alice dĩ nhiên sẽ đến xem đế quốc họa sĩ tác phẩm hội họa a."

"Lại, lại không có quan hệ gì! Như là bích Bran họa mộ mây mù đường xá hoặc là mặt trời lặn một loại, bản tiểu thư tuy rằng không biết hội họa, nhưng chính là thích xem nha. Này có cái gì không đúng sao?"

"Ồ —— "

". . . Cái gì rồi?"

"Ta cũng có như thế ý nghĩ đây."

Iska nhìn phía trong tay phiếu phiếu, đưa tay chỉ về cùng quảng trường liên kết con đường chính.

"Bảo tàng nghệ thuật cần phải dọc theo con đường này sẽ đến, muốn cùng đi sao?"

"Hay lắm. . . Ách, không được rồi!"

Tuy nói đang ở trung lập đô thị, nhưng thân là Nebulis Sovereignty công chúa mình và đế quốc kiếm sĩ đồng hành một chuyện nếu như truyền ra, nhất định sẽ gây thành đại rối loạn.

. . . Nebulis vương thất cũng không phải đoàn kết một mạch nha.

. . . Nếu như ta làm cho xảy ra vấn đề gì, nhưng là sẽ cho thân là nữ vương mẫu thân thêm phiền phức.

Qua đi, Nebulis vương thất liền từng là tranh cướp nữ vương quyền vị mà nhiều lần trình diễn qua đấu tranh tiết mục.

Cho dù là người thân, cũng sẽ vì đoạt được nữ vương bảo tọa mà thỉnh thoảng lẫn nhau uy hiếp, tính toán, tản đối đối thủ bất lợi lời đồn vô căn cứ. Liền ngay cả Alice chính mình cũng nhiều lần thu nhận qua không có lửa mà lại có khói trào phúng —— tản giả vẫn là các nàng ba chị em tỷ tỷ cùng muội muội.

. . . Thành thật mà nói, ta căn bản không biết được bảo tàng nghệ thuật làm sao đi, hiện nay đang đau đầu đây.

. . . Không đúng, đây tuyệt đối không thể. Alice, nhanh triển lộ lòng can đảm của ngươi nha!

Ngày hôm nay liền ngay cả Rin cũng không ở bên cạnh, nếu như cùng Iska một chỗ dáng dấp bị người nhìn thấy, nói không chắc sẽ tin vịt thành "Địch quốc công chúa cùng kiếm sĩ lén lút hẹn hò" chủng loại bát quái.

"Ngươi liền dọc theo cái kia đại lộ đi thôi. Bản tiểu thư. . . Liền, liền đi đường này đi!"

Tại nhất thời kích động hạ, nàng chỉ về đúng dịp ngắm nói một cái đường mòn.

"Ngươi phải đi cái kia đường nhỏ?"

"Đúng, đúng rồi."

"Mặc kệ thấy thế nào, cái kia đều chỉ có thể hướng về hạng làm bên trong đi mà thôi, ta cảm thấy đi vào sẽ rất dễ lạc đường ư."

"Mới sẽ không lạc đường đây, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem hãy chờ xem!"

"A, Alice, các ngươi — —— "

Nàng không đợi Iska nói xong, thẳng quay người sang.

Tuy rằng nghe được phía sau truyền đến kêu la thanh, nhưng Alice hoàn toàn không cho rằng ngỗ, nhanh chân sãi bước tiến về phía trước. Nàng tại Iska chỉ chỉ rõ con đường chính xoay chuyển chín mươi độ, đi vào đường mòn.

Dọc theo đường mòn đi rồi mấy phút sau ——

". . . Nơi này là nơi nào nha. . ."

Alice rất nhanh sẽ rơi vào muốn nói ủ rũ nói tâm cảnh.

Đầu tiên, vùng này đều hắc mông mông.

Rõ ràng là buổi chiều ánh mặt trời đang cường thời gian mang, nhưng mà này điều đường mòn không biết là làm sao thiết kế, ánh mặt trời chỉ có thể từ kiến trúc trung gian khe hở thấu hạ. Bởi kiến trúc che đậy hơn nửa ánh mặt trời, bốn phía bởi vậy đen sì chẳng khác nào là vào đêm đồng dạng.

"Hơn nữa như thế bẩn loạn là xảy ra chuyện gì nha? Rác rưởi khắp nơi loạn ném, không chỉ có không vệ sinh, hơn nữa còn rất hôi thối. . ."

Trên tường có quỷ dị bám vào vật.

Cái kia xem ra như là thốn sắc vết máu, có thể là hán tử say ở đây gây sự qua vết tích đi.

"Thực sự là khó có thể tin tưởng được. Bản tiểu thư nếu như quốc gia này công chúa, nhất định sẽ hướng toàn quốc quốc dân hạ tổng vệ sinh mệnh lệnh. . . Thật đúng, coi như là lấy nghệ thuật nghe tên đô thị, cũng không phải đem con đường chính quản lý sạch sẽ coi như làm không có chuyện gì nha."

Nàng xỏ bất ổn bước chân ở trong tối ngõ hẻm trong bồi hồi. Bây giờ nàng đã không làm rõ ràng được vị trí của mình, hoàn toàn dựa vào giác quan thứ sáu hướng về bảo tàng nghệ thuật phương tiến về phía trước.

Mà lại qua mấy sau mười phút ——

". . . Rin, nhanh tới cứu ta."

Alice hoàn toàn lạc đường.

Tách ra chất đống trù dư cùng âm u đường mòn tiến lên kết quả, chính là liền nên làm sao quay lại cùng Iska gặp gỡ địa điểm đều không được biết rồi.

"Rõ ràng trên đường có hỏi đi bảo tàng nghệ thuật đường nha. . ."

Cũng không biết được là bản thân phương pháp hỏi không đúng, hay là đối phương nghe lầm chỗ cần đến, nàng cuối cùng đến cũng không phải bảo tàng nghệ thuật, mà là một chỗ hoàn toàn khác nhau quảng trường.

"Giờ, tòa này đô thị là xảy ra chuyện gì nha. . . Phải làm chút đối lữ khách lại thân mật một chút thiết kế mới đúng mà. . ."

Alice quay lưng ao nước phun, tìm trương không ai ghế băng ngồi xuống.

Không chỉ có không tìm được bảo tàng nghệ thuật, cũng bởi vì muốn chạy trốn những dơ bẩn ám hạng mà nhiều lần lòng vòng, làm hại hai chân đã đau xót đau bất kham.

Phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện sắc trời mờ tối.

Mỏng manh màu xám trướng mành chụp vào đường chân trời phần cuối, nguyên bản tụ tập tại quảng trường du khách cũng nhất nhất trở lại nhà nghỉ.

". . ."

Ao nước phun giọt bắn chịu đến tà dương chiếu rọi, phản xạ lượng màu quýt ánh sáng.

Phương xa có thể nhìn thấy hai cái thân thiết hài tử tay nắm tay, đang tới tới lui lui chạy nhanh.

". . . Bản tiểu thư mới không có cảm thấy cô quạnh đây."

Nàng lấy thanh âm khàn khàn mở miệng nói chuyện:

"Chỉ cần trở lại trong thành, bản tiểu thư thì có Rin làm bạn. Coi như tình cờ như thế vượt qua một ngày, cũng không biết. . ."

"Alice?"

Tại lúc này, ghế băng phía sau truyền đến quen tai tiếng nói chuyện:

"Quả nhiên là Alice a."

"Ồ? Xin hỏi các hạ là vị nào. . . Ngươi là Iska?"

Nhìn thấy đứng sau lưng tự mình thiếu niên bóng người, Alice tức khắc rít lên bắn người lên.

Bởi bị tiếp chuyện quá qua đột nhiên, quá mức khiếp sợ nàng trái tim kinh hoàng, thậm chí ngay cả ngực đều bắt đầu thấy đau.

"Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bảo tàng nghệ thuật ngao du xong chưa?"

"Ta đi dạo xong một vòng rồi. Chẳng qua vì không thấy Alice, ta lo lắng ngươi có phải là lạc đường. Dù sao ngươi đi vào cái kia đường nhỏ sau, liền hướng về cùng bảo tàng nghệ thuật hướng ngược lại đi tới mà."

"Ô. . ."

Bị hắn một lời vạch trần Alice liền một câu nói đều hồi không ra.

"Phải giúp ngươi dẫn đường sao?"

"Ồ?"

"Thiên đô sắp tối rồi, lại không lâu nữa chính là bảo tàng nghệ thuật bế quán thời gian, vì lẽ đó đến tăng nhanh bước chân."

Iska lấy một bộ nhẹ như mây gió giọng điệu hỏi.

"Nhưng, nhưng này vẫn không được. Chúng ta nhưng là đối địch lập trường a? Bản tiểu thư nhưng là Nebulis Sovereignty công chúa, mà ngươi là đế quốc kiếm sĩ đúng không?"

"Nguyên lai ngươi là công chúa?"

"A. . ."

Tao vạch trần bản thân bại lộ thân phận thực sự sau, Alice tức khắc cương tại tại chỗ.

Nàng xác thực tuyên cáo qua bản thân là vương vị người thừa kế, sẽ không từng đề cập bản thân chính xác danh hiệu. Bây giờ, Băng Họa ma nữ tức là đương nhiệm nữ vương Nebulis tám thế nữ nhi sự thực, liền như thế hấp thụ ánh sáng.

"Ai, bất quá ta đoán cũng là như thế."

". . . Đúng không! Chuyện đến nước này, ta cũng không có đối với ngươi cần thiết giấu giếm."

Nàng lấy xuống che khuất nửa khuôn mặt khổng báo đồng mũ.

Không thêm giấu giếm khuôn mặt liền như thế hiện ra tại tà dương phía dưới.

"Chúng ta là kẻ địch, cho nên khi nhiên không thể cùng đi cái gì bảo tàng nghệ thuật."

"Mặc dù là kẻ địch không sai. . ."

Iska chăm chú lắng nghe, tiếp theo làm dáng oai ngẩng đầu lên.

"Nhưng mỹ thuật không quốc giới —— câu nói này là Alice nói chứ?"

". . ."

Nàng không khỏi rơi vào trầm mặc.

Quên mất tất cả tranh chấp, cố gắng hưởng thụ văn hóa. Đây chính là trung lập đô thị lý niệm.

Mà Alice đến quan sát chính là đế quốc cung đình họa sĩ tác phẩm hội họa, cho dù đến từ đế quốc du khách "Ngẫu nhiên" cùng nàng cùng tham quan, cũng không có có gì đáng kinh ngạc.

". . . Ân, đúng là bản tiểu thư đã nói thì sao đây."

Nàng cầm trong tay mũ lần nữa đái quay đầu lại trên.

Lúc này nàng không có kéo thấp vành mũ, mà là nhợt nhạt nhẹ nhàng đái lên đỉnh đầu.

"Liền phiền phức ngươi dẫn đường."

"Như thế hướng về nơi này đi thôi."

Nàng đuổi theo Iska bóng lưng. Ai, kết quả vẫn phải là kế tục đi a. . . Không biết được có phải là nghe được Alice lần này tiếng lòng, Iska rất nhanh sẽ dừng bước lại.

"Đến đi."

"Xin hỏi, sẽ không phải. . ."

Bích Bran triển lãm tranh —— bảo tàng nghệ thuật trước dựng thẳng phía này bảng hiệu. Alice qua lại nhìn chỉ vào bảo tàng nghệ thuật Iska, cùng với phía sau quảng trường.

"Bản tiểu thư không biện phương hướng đi tới quảng trường, lẽ nào nhận chức tại bảo tàng nghệ thuật đang phía sau sao?"

"Không sai. Chính là vì ngươi chờ ở phía sau quảng trường, ta mới tìm được ngươi đây. Này trước tiên mặc kệ, động tác nhanh, khoảng cách bế quán chỉ còn dư lại ba mươi phút."

Iska ngước nhìn lên lối vào bên cạnh quải chung.

"Muốn toàn bộ xem qua một lần tựa hồ có khó khăn. Alice, ngươi có cái gì muốn nhìn sao?"

"Híc, ách. . . Ách ách. . . Nếu như thế, ta nghĩ xem [ hoàng hôn sắc đường xá ]. Là tại cao vót nhà thờ trên nóc nhà nhìn xuống đế đô ngày đông lặn về tây quang cảnh tranh phong cảnh!"

"Vậy thì hướng về nơi này đi."

Iska tăng nhanh bước chân, hướng về bên trong quán đám người tới lui đi tới.

Các du khách cùng hai người sai thân mà qua.

Cũng chỉ có hai người tại đổ người mở miệng triều đi ngược chiều, hướng về bên trong quán nơi sâu xa cất bước đi tới.

"Alice muốn nhìn, là bức họa này đối nghịch chứ?"

Iska dừng bước. Tại quay đầu lại thiếu niên bên cạnh, mang theo một bức tuổi nhỏ bản thân nhiều lần lật xem nho nhỏ tập tranh thưởng thức qua tác phẩm hội họa.

Đó là so với tập tranh trên hình ảnh lớn hơn vài lần bút tích thực.

". . . A. . ."

Không thành tiếng âm thanh từ yết hầu nơi sâu xa thoán tới. Đây cũng không phải là suy nghĩ thu được quy nạp, mà là đắt đỏ cảm tình nảy sinh kích động.

". . . Ta vẫn. . . Rất muốn nhìn bức họa này."

Alice một bước lại một bước đến gần cùng mình cao bằng to lớn vải vẽ tranh.

Đó là miêu tả bị tuyết trắng bao trùm mùa đông đô thị, từng bước bị màn đêm bao phủ quang cảnh.

Này tuyệt đối không phải dùng sắc hoa lệ tác phẩm hội họa, ngược lại là lấy màu xám làm điểm chính vẻ lạnh lùng hệ. Bất quá, nghênh tiếp vào đêm nhà dân từ trong cửa sổ lộ ra ánh sáng ôn nhu.

—— cho dù lạnh giá, y nguyên tương đương ấm áp.

Khi còn bé bản thân mạc danh bị mảnh này tình cảnh đánh động tâm. Rõ ràng là đáng trách kẻ địch sở cư trụ đô thị, nàng nhưng từ cảm nhận được một luồng liền ngay cả lửa giận đều bị vuốt lên lực lượng.

"Iska?"

"Làm sao?"

"Ngươi tại sao yêu thích cái này họa sĩ?"

"—— bên này."

Tại bên cạnh chính mình, hắn lấy hầu như các cao ánh mắt ngước nhìn lên ngay phía trước vải vẽ tranh.

Cũng đưa tay chỉ về vải vẽ tranh trung ương một vùng.

"Nơi này thuốc màu xóa đến tương đối hậu."

"Có chỗ đặc biệt gì sao?"

"Đây chỉ là cá nhân ta suy đoán. . . Họa sĩ hẳn là tại vì họa đao muốn xoa thuốc màu, trong nháy mắt thay đổi cái ý nghĩ đi. Tại dự định đem trong đầu miêu tả tình cảnh in lại vải vẽ tranh trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi một loại khác càng tốt hơn đường nét, mới sẽ dừng lại động tác suy nghĩ lên."

". . . Ân."

"Còn có, bên này cũng vậy. Nơi này dùng cùng phía dưới sắc điệu hoàn toàn khác nhau thuốc màu trùng thoa vài tầng. Ta đang nghĩ, có thể hay không là tại miêu tả trong quá trình, trong lòng suy nghĩ tình cảnh cũng có biến hóa cơ chứ? Vì lẽ đó hắn tuyển dụng mãnh liệt hơn màu sắc, muốn miêu tả ra càng ngày càng nhiệt tình quang cảnh."

Mọi người đi về cửa ra vào tiếng bước chân không ngừng truyền đến.

Alice nhưng chỉ lắng nghe đứng ở bên cạnh lời nói của hắn.

"Ta nghĩ Alice nói không chắc cũng biết, vị này tên là bích Bran họa sĩ, họa lúc nào cũng đường xá, con đường hoặc bến tàu một loại tranh phong cảnh, hơn nữa tác phẩm hội họa liền không có bất kỳ ai. Cứ việc hắn hội họa đề tài đều là vô cơ vật, sắc điệu cũng thiên âm trầm —— "

"Nhưng kỳ thực tương đương nhiệt tình?"

"Không sai. Ta đoán hắn là cái ngoại tại trầm tĩnh, nhưng bên trong ẩn chứa nóng rực tâm linh. Chỉ cần quan sát tác phẩm hội họa liền có thể cảm nhận được tác giả cá tính, ta nghĩ bản thân đại khái chính là yêu thích hắn điểm này đi."

"Ta hiểu. Bản tiểu thư cũng...."

Nói được nửa câu.

Nebulis Sovereignty công chúa đột nhiên phát hiện.

Bản thân nhìn đến mê mẩn cũng không phải là tác phẩm hội họa, mà là đứng ở bên cạnh gò má của hắn.

Sovereignty họa sĩ tuy rằng giáo dục qua Alice hội họa kiến thức căn bản, nhưng chưa từng nỗ lực lý giải ý nghĩ của nàng.

Cái kia chỉ có điều là đế quốc họa sĩ, ta mới là càng hơn một bậc họa sĩ —— bọn họ lúc nào cũng nói như vậy.

Nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải có người liều mạng đem tác phẩm hội họa ưu điểm giải thích được triệt để như vậy, cũng chỉ vì từng nói ra "Yêu thích tên này họa sĩ" bản thân.

"Alice, ngươi làm sao?"

". . . Bản tiểu thư không có chuyện gì."

Bất quá, Alice lẳng lặng mà như thế đáp lại.

Luôn cảm thấy nếu như không giả bộ bình tĩnh ——

Bản thân nội tâm một cái nào đó bộ phận, tựa hồ liền muốn sản sinh biến hóa.

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

Lúc mặt trời lặn.

Bế quán trước cuối cùng hai người khách —— Alice cùng Iska cùng rời đi bảo tàng nghệ thuật.

Hai người đi tới bảo tàng nghệ thuật phía sau quảng trường. Alice đi tới bản thân lạc đường đồi ngồi qua ghế băng phía trước, đem liều lĩnh thủy châu bình thủy tinh ném tới.

". . . Này cho ngươi, coi như làm là dẫn đường đáp lễ. Ngươi vẫn thuyết phục liên tục, khẩu cũng khát nước rồi?"

"Cũng không lấy cái gì đáp lễ rồi."

Iska đưa tay tiếp được chứa nước trái cây bình thủy tinh.

Alice hướng hắn giơ lên mua cho mình bình trang nước trái cây.

"Bản tiểu thư cũng không muốn nợ ân tình, đặc biệt là không muốn nợ ngươi."

"Ta liền nói cái kia không phải đại sự gì. Huống hồ đòi tiền ta vậy. . . Kỳ quái?"

Đưa tay thăm dò vào túi áo Iska bỗng nhiên dừng lại động tác.

"Làm sao?"

". . . Ta giống như. . . Đã quên mang tiền."

"Ngươi không mang tiền ra ngoài?"

"Ây. . . Nên nói như thế nào. . . Ta đầy đầu đều ở muốn không muốn đem bảo tàng nghệ thuật vé vào cửa làm ném. . ."

"Vậy ngươi là làm sao từ đế quốc tới được nha?"

"Ta dùng hồi mấy phiếu đáp con đường xe công."

"Bởi vì không dùng đến tiền liền quên rồi sao?"

Ân —— thiếu niên lấy cảm thấy băn khoăn biểu hiện rúc đứng dậy. Hắn qua lại xem trong tay bình trang nước trái cây cùng Alice khuôn mặt, nhìn như hốt hoảng mở miệng nói chuyện:

"A, bất quá chai này nước trái cây tiền —— "

"Ngươi thật khờ nha."

Nàng không khỏi hơi lộ ra cười khổ.

Bất luận ý cười có bao nhiêu thiển, tại địch quốc binh lính trước mặt, Alice vẫn là lần đầu lộ ra tự nhiên nụ cười.

"Bản tiểu thư nói muốn đưa [ ngươi ], liền chớ để ở trong lòng."

Ao nước phun bị tà dương soi sáng. Bởi ngồi ở đồng nhất trương trên ghế dài có chút e lệ, hai người liền cách xa nhau một chút khoảng cách, ngồi ở ao nước phun bên cạnh ao.

". . . Nói đi nói lại."

Alice mang theo uống cạn bình thủy tinh, nhìn phía bên cạnh thiếu niên.

"Ngươi vài tuổi nha?"

"Hiện tại mười sáu, cuối năm liền mười bảy."

". . . Ồ? Vậy ta còn lớn hơn ngươi một tuổi đây."

Nguyên lai tuổi như thế gần gũi.

Tuy rằng sớm có mong muốn, nàng nhưng ngoài ý muốn không nghĩ tới đối phương tuổi so với mình nhỏ bé độ khả thi.

"Nguyên lai ngươi tuổi so với ta nhỏ hơn nha, cái kia bản tiểu thư cho phép ngươi coi ta là Thành tỷ tỷ tôn kính a?"

"Ta cũng không muốn bị sẽ lạc đường tỷ tỷ nói như vậy ư."

"Mới, mới không phải lạc đường đây! Đó chỉ là trung lập đô thị ngắm cảnh hành trình một khâu rồi!"

Đó là một đoạn không có cái gì trọng điểm đối thoại.

Trừ ra bích Bran ở ngoài còn có vui vẻ họa sĩ sao? Lần trước Spaghetti đề tài cũng lấy ra hàn huyên một thoáng. Trò chuyện trò chuyện, song phương rất có ăn ý đồng thời gián đoạn đối thoại....

Đánh cái buồn ngủ.

Làm Alice nhận ra được bản thân có trong nháy mắt hoàn toàn ngủ, tà dương hạ duyên đã muốn không xuống đất bình tuyến.

"Ây. . . Bản, bản tiểu thư lại. . . ?"

Tuy rằng gần nhất vẫn là nguyên nhân không rõ mất ngủ khổ, nhưng dĩ nhiên tại địch quốc kiếm sĩ trước mắt chìm vào giấc ngủ, đây là cỡ nào ngu muội hành vi a.

Nàng phản xạ tính nhìn phía bên cạnh.

". . . Iska?"

Thiếu niên ngồi ở ao nước phun một bên, đang nhiêu phú quy luật liên tiếp gật đầu ngủ gật.

Hai mắt của hắn đóng chặt, nghe thấy trầm ổn hãn tức thanh.

"Ngươi ngủ?"

Là đang giả vờ ngủ sao?

Alice vì xác nhận mà xẹt tới. Kết quả ——

". . ."

Phát sinh hãn tức thiếu niên liền như thế tựa sát tới.

Giống như là muốn đem mặt gối lên ngực mình tựa như.

"Nha?"

Nàng phản xạ tính cứng đờ thân thể.

Tranh minh hoạ p191

"Ai, ai, ngươi đang làm gì rồi?"

". . ."

". . . Thật đúng, ngươi làm sao có thể ngủ đến như thế an tâm nha? Quả nhiên còn là một tiểu hài tử. . . Tuy rằng bản tiểu thư cũng đánh một lát ngủ gật đây."

Thiếu niên lấy hoàn toàn không có phòng bị dáng dấp thật sâu ngủ.

Nói không chắc hắn giống như chính mình, đã rất lâu không có ngủ ngon giấc. Nghe hắn trầm ổn hãn tức, Alice hiện lên ý tưởng như vậy.

"Chúng ta nhưng là kẻ địch a? Cho dù là tại trung lập đô thị, như thế không hề phòng bị cũng không phải chuyện tốt chứ? Bản tiểu thư. . . Bản tiểu thư. . . Chỉ cần có ý tưởng kia, rõ ràng có thể một đòn giải quyết đi ngươi bây giờ. . ."

Không có đáp lại.

Này tràn đầy sơ hở dáng người, để Alice nhìn lên bầu trời sâu sắc thở dài.

"Đứa ngốc. Ngủ tại nơi như thế này, chẳng phải là sẽ cảm cúm sao?"

Nàng cẩn thận từng ly từng tý một ôm lấy dựa vào ở trên người Iska, để hắn nằm ngang hạ xuống.

Tại xác nhận thiếu niên ngủ đến mức rất thục sau ——

"Thật không tiện."

Alice gọi lại mở ở trước mắt trên đường phố lữ khách xe [ tắc xi ].

"Thỉnh đem hắn tải đến đế quốc, tại đế đô lối vào xuống xe."

"Này này. . ."

Tài xế cách cửa sổ nặng nề nhăn lại khuôn mặt.

"Tiểu thư, ngươi yêu cầu như thế để ta rất hao tổn tâm trí a. Đều muộn như vậy ư? Coi như mở đến nhanh hơn nữa, cũng đến bão tố trên sáu tiếng mới có thể đi vào đế quốc lãnh thổ ; còn đến đế đô thời điểm, e sợ đã là đêm khuya hoặc là lúc tờ mờ sáng rồi. Ngươi dự định ra bao nhiêu tiền a? Đường dài xe tư cùng không phải thời gian làm việc đi làm phí dụng nhưng là cao đến đáng sợ a."

"Ta sẽ trước tiên trả hết xe tư."

"Hạ? Ngươi nói trước tiên trả hết, là dự định cho bao nhiêu —— "

"Thỉnh nhận lấy."

Tại tài xế nói hết lời trước ——

Alice từ túi lấy ra một chỉnh điệp tiền mặt, ném tới tài xế trong tay.

Đó là toàn cầu chung tiền giấy. Đừng nói là trả hết xe tư, như vậy kim ngạch coi như mua một đài hoàn toàn mới lữ khách xe [ tắc xi ] đều thừa sức đi.

"Tìm linh bộ phận mời ngài tùy ý."

". . . Cảm ơn chăm sóc."

"Thỉnh cố gắng đối xử hắn nha."

"Tuân mệnh!"

Tài xế thừa thế xông lên vọt tới ao nước phun bên nâng lên Iska, cũng để hắn ngủ ở ghế sau. Làm tài xế ngồi trở lại chỗ điều khiển sau, lữ khách xe [ tắc xi ] lợi dụng hung hãn tốc độ hướng về đô thị lối ra nghênh ngang rời đi.

"Đừng có hiểu lầm. Đây là ngươi giúp ta dẫn đường đến bảo tàng nghệ thuật đáp lễ. Chỉ là như vậy mà thôi."

Nhìn theo xe tự trong tầm mắt sau khi biến mất, Alice cũng thuận theo quay lưng quảng trường.

Về nhà đi.

. . . Nhưng chuyện gì thế này?

. . . Cho tới hôm nay trước, ta cũng chưa từng xảy ra loại kia buồn ngủ bỗng nhiên dâng lên tình hình a.

Từ khi tại rừng Nelka cùng Iska giao chiến sau, cho tới hôm nay mới thôi ——

Trong đầu đều dấu ấn Iska khuôn mặt, lúc nào cũng hại nàng ban đêm không ngủ say.

Rin mặc dù nói là triệu tại cái kia trận chiến đấu mang đến căng thẳng cảm chưa tiêu trừ gây nên, nhưng nếu là như vậy, tại người khởi xướng —— Iska trước mặt, nàng càng không khả năng sẽ có một tia buồn ngủ.

"Thật đúng, đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi!"

Luôn cảm thấy trong đầu sương mù không chỉ không có tiêu tan, trái lại trở nên càng thêm dày hơn nặng —— nghĩ tới đây, Alice liền giận đùng đùng đem ven đường hòn đá nhỏ đạp đến thật xa.