**Trans : Chicken**

**Part 1**

Không gian bị méo mó, và quang cảnh trước mắt anh thay đổi ngay lập tức.

Khi trở về với cái bàn lớn ở trong phòng mình, Ainz thở dài nhẹ nhõm. Anh đã dịch chuyển nhiều lần trước đó, và biết rằng không có vấn đề gì trong lần dịch chuyển này, nhưng anh mới chỉ ở trong một thế giới mà mình không biết rõ trong vài ngày. Vì vậy, nỗi sợ về việc anh có thể dịch chuyển đến một nơi không xác định vẫn gây lo lắng .

Anh vuốt ve chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown trên ngón tay phải của mình và nhìn xung quanh.

Không có bất kỳ ai ở xung quanh.

Thật tốt. Anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy những gì mình định làm.

Khi Ainz sắp bước về phía bàn anh dừng lại và nhìn lên. Sở hữu tầm nhìn đặc biệt cho phép anh có thể thấy những thứ vô hình, và anh nhận thấy những hình ảnh của Eight Edge Assassins đang bám trên trần nhà.

Ánh mắt của họ chạm nhau.

Không đúng, có thể Ainz không biết hướng mà những đôi mắt tổ ong của họ đang nhìn, nhưng có lẽ anh không bị nhầm lẫn, bởi cảm giác dường như đôi mắt của họ đang quan sát mình. Anh cảm thấy lo lắng khi những người khác nhìn mình, mặc dù đó chỉ là do Ainz không đủ tự tin.

"Tất cả các ngươi, rời khỏi đây."

Để đáp lại mệnh lệnh của Ainz, một Eight Edge Assassins - có lẽ là kẻ đứng đầu - thưa:

"Xin tha lỗi cho thuộc hạ Ainz-sama. Có thể có những kẻ xâm nhập sẽ đe dọa đến sinh mạng của ngài ở đây. Để tránh những khả năng nhỏ bé này, hãy để chúng tôi ở lại đây làm lá chắn cho ngài. Xin ngài hãy xem xét lại."

"Những kẻ xâm nhập? Ở đây sao? Ta có thể coi đây là một sự xúc phạm đến những người đang bao vệ tầng 8 phía trên."

"Ah! Đó không phải là điều mà những tôi tớ hèn mọn của ngài ngụ ý! Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của thuộc hạ.Tuy nhiên, nếu có điều gì đó xảy ra với Đấng Tối Cao cuối cùng ở lại với chúng thuộc hạ, đó là trách nhiệm chung của mọi người. Xem xét tất cả các mối nguy hiểm để bảo vệ Vô Thượng Chí Tôn là nhiệm vụ của tất cả mọi người ở Nazarick. Chúng thuộc hạ sẽ nhắm mắt, miệng và tai, và bảo vệ thân thể cao quý của ngài trong khi ẩn trong bóng tối."

Bọn họ đề cập đến cái gì đó liên quan đến ẩn mình trong bóng tối, nhưng đối với Ainz, bọn họ như thể những con quái vật hình bọ bị treo lơ lửng trên trần nhà.

Anh hiểu mong muốn phục vụ của họ, nhưng anh không thể cho phép người khác biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Hmm? mình chợt nhận ra, mình cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mười bốn tuổi muốn tự khóa chặt trong căn phòng của mình.

"Ta từ chối.Ta sẽ tiến hành một nghi thức bí mật trong căn phòng này. Đây là một bí mật trong những bí mật mà tuyệt đối không ai được phép chứng kiến.Ta tin tưởng tất cả các ngươi, những ta muốn giảm thiểu nguy cơ rò rỉ ra bên ngoài...Đây là những lời nói với tư cách là người cai trị tuyệt đối lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, các ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

"Thuộc hạ đã nghe và tuân lệnh. Chúng thuộc hạ không còn phản đối nữa nếu đó là mệnh lệnh của Đấng Tối Cao."

Những Eight Edge Assassins rơi xuống từ trần nhà. Họ tách chân là khỏi trần nhà và rơi xuống đất.

Họ chạm xuống đất mà không gây là bất kỳ tiếng ồn nào và đứng lên.

"Bây giờ chúng thuộc hạ sẽ rút lui khỏi căn phòng này."

Sau khi Ainz gật đầu họ rời khỏi phòng một cách lịch lãm trong một hàng lối có kỷ luật. Vì lý do nào đó, điều này khiến Ainz hồi tưởng lại một bộ phim tài liệu thiên nhiên về những chú kiến đang diễu hành thành một hàng, được mang đến bởi Blue Planet.

Sau khi người cuối cùng rời khỏi căn phòng đứng ngoài hành lang, họ cúi đầu trước Ainz và khép cánh cửa lại.

Ainz một lần nữa kiểm tra xung quanh căn phòng. Dĩ nhiên, cả trần nhà cũng vậy.

-Không có ai ở xung quanh, căn phòng này thật trống rỗng.

Có hai cánh cửa trong căn phòng này. Một chiếc là cái được sử dụng bởi các Eight Edge Assassins, dẫn ra ngoài hành lang, trong khi đó cái kia được liên kết tới các phòng khác - phòng riêng của Ainz. Bao gồm nhiều phòng giống như bố trí của phòng khách sạn, chẳng hạn như phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm - tất cả đều kết nối với nhau.

Ainz đi về phía cánh cửa dẫn đến phòng riêng của mình và dễ dàng mở nó ra. Anh thò đầu vào và nhìn vào trong.

Không có dấu hiệu của bất cứ ai khác. Ngay cả khi anh cố gắng lắng nghe thật kỹ, vẫn không thể nghe thấy âm thanh của bất cứ ai.

Anh nghĩ rằng có thể có một cô hầu gái đang dọn dẹp những căn phòng khác nhưng dường như không phải như vậy.

Không, mình không thể để những người bảo vệ mình vào đây.

Ainz rời khỏi cảm giác thư giãn và trở lại sự căng thẳng một lần nữa.

Đi ra khỏi phòng riêng, Ainz mở cánh cửa dẫn tới hành lang. Ở hai bên cửa là những con quái vật kiểu bọ cánh cứng được phân công bởi Cocytus, đứng ở đó với trọng trách là những người lính canh gác. Anh không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Eight Edge Assassins. Họ không thể đi xa, nhưng hiện tại họ không có ở đây.

"...Chỉ có hai ngươi ở đây."

"Vâng thưa ngài! Ainz-sama, ngài có mệnh lệnh gì?"

Dừng các thuộc hạ của mình lại những người sắp quỳ xuống để thể hiện sự tôn kính của mình, Ainz hỏi họ.

"Hai ngươi đã đứng bảo vệ ở đây được bao lâu rồi?"

"Thưa ngài! Khoảng hai mươi năm giờ - không, chính xác là hai mươi năm giờ và bốn mươi phút."

Ainz chớp đôi mắt không tồn tại của mình.

"Thật vậy sao?"

Anh có thể nói những thuộc hạ của mình đang gặp rắc rối. Ainz chắc chắn về điều đó.

Họ không biểu hiện điều gì thể hiện sự không hài lòng cả, những kỹ năng của mình khi đọc các biểu hiện của côn trùng đã được tăng lên nhanh chóng. Sẽ là một điều tốt khi kỹ năng quan sát của mình thật sự đã được cải thiện, nhưng nếu không phải là trường hợp đó, mọi nỗ lực sẽ trở lên vô dụng.

Không, nếu hiểu được những con quái vật côn trùng dưới sự điều khiển của Cocytus , đây sẽ là một khả năng hữu ích cho người cai trị Nazarick.

-Những suy nghĩ đó đang nổi lên trong một góc não của anh, thứ mà thậm chí anh không nghĩ nó sẽ tồn tại, nhưng những suy nghĩ đó đã bị đẩy ra bởi sự giận dữ của anh.

Bây giờ không phải là lúc để xem xét tất cả những điều đó. Mình nên suy nghĩ về những điều kiện làm việc vô nhân đạo của những thủ vệ đưa ra.

Anh để một tiếng "um" yếu ớt thoát ra ngoài, và cố che dấu nó bằng một cơn ho dữ dội. Sau đó Ainz truy vấn các thuộc hạ của mình:

"Ta hỏi lại, ngươi nói ngươi đã làm việc liên tục được hơn một ngày?"

"Đúng là thế. Đã được một ngày kể từ khi chúng tôi được trao nhiệm vụ đầy vinh quang là canh gác trước cửa phòng của Ainz-sama."

"Thật vậy sao...Hẳn một ngày...Ta đoán là các ngươi canh gác ở đây là theo mệnh lệnh của Cocytus phải không ?"

"Đúng vậy thưa Ainz-sama."

Đứng canh suốt cả ngày mà không hề có bất kỳ sự nghỉ ngơi nào. Giống những điều một công ty phi đạo đức hay làm, điều này thật xấu hổ. Ainz không nói lên lời khi nghĩ về Cocytus. Cảnh lần cuối cùng gặp Herohero trước khi chia tay vẫn còn trong tâm trí anh. Nếu Herohero không làm việc quá sức thì đã khỏe mạnh hơn và có tinh thần tốt hơn, anh ấy đã có thể đứng ở đây cùng với Ainz lúc này.

Làm thế nào, mình có thể để cho cấp dưới của mình bị buộc phải rơi vào tinh huống giống như Herohero, làm việc đến mức giống như bị vắt kiệt hết sức sống?

Tuy công việc trong thế giới thực của Ainz cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng ít ra anh cũng có thời gian để chơi trong thế giới ảo.

Có rất nhiều người đã từ bỏ trò chơi vì sự thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống của họ. Tuy Hero đã không hủy bỏ tài khoản của mình, nhưng anh ấy đã nghỉ chơi - Nếu không phải như vậy, anh ấy đã không để lại toàn bộ trang bị của mình cho Ainz và nói rằng Ainz có thể làm bất cứ điều gì với chúng.

Im lặng một lúc, Ainz tuyên bố:

"Thực hiện nhiệm vụ của các ngươi liên tục trong một khoảng thời gian dài như vậy mà không có sự nghỉ ngơi sẽ gây hại cho các ngươi. Công việc khó khăn của các ngươi rất xứng đáng được khen ngợi. Các ngươi có thể giao nhiệm vụ của mình cho người khác thay thế, vì vậy hãy đi nghỉ ngơi đi. Nếu Cocytus nói bất cứ điều gì với các ngươi về việc này, hãy nói với Cocytus đó là những gì ta đã ra lệnh."

Tuy nhiên, phản ứng của các thuộc hạ của anh khác hẳn hoàn toàn với những gì anh mong đợi.

"Có phải, có phải chúng thuộc hạ đã làm sai điều gì đó không?"

"Cái gì? Không phải vậy, các ngươi không làm sai bất cứ điều gì cả..."

Giọng nói của họ đang run rẩy, nhưng nó không phải là do sự nhầm lẫn của anh, mà vì một vài lý do khác. Điều này làm cho Ainz nheo mắt trong tâm trí mình.

"Nếu vậy, tại sao ngài lại yêu cầu chúng thuộc hạ lui xuống và giao nhiệm vụ của mình cho người khác? "

Những lời thỉnh cầu đáng thương của các đầy tớ đã làm cho Ainz bối rối.

"Tại sao ư? Các ngươi thậm chí không biết sao? Giữ nguyên một tư thế canh gác giống nhau liên tục trong hai mươi năm giờ sẽ rất mệt, phải vậy không?"

"Không có điều gì như vậy. Không có sự mệt mỏi với điều này. Được giao nhiệm vụ bảo vệ phòng của Ainz-sama là một đặc ân như được lên thiên đường của chúng thuộc hạ."

Các ngươi có chắc là các ngươi không phải vì mệt mỏi mà lên đường không?

"Không, đó là...Ahem. Ngươi sẽ không thể tập chung nếu cứ làm thế này. Ta nghĩ rằng thay đổi người thường xuyên sẽ đảm bảo an ninh chặt chẽ hơn, các ngươi có nghĩ như vậy không?"

"Xin chủ nhân đừng lo lắng. Khi chúng thuộc hạ được phái đến đây, Cocytus-sama đã cho chúng thuộc hạ mượn một item để chúng thuộc hạ hoạt động liên tục mà không cần ăn hay ngủ. Được giao một nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ căn phòng của Ainz-sama đã làm cho chúng thuộc hạ rất hạnh phúc, chúng thuộc hạ sẽ không để sự canh phòng của mình bị lơ là."

Ainz có thể cảm thấy quyết tâm của họ.

"Là vậy sao? các ngươi đang cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình sao?."

Ainz đang run rẩy trong tâm trí ,nhưng Ainz vẫn gật đầu với thái độ của một kẻ thống trị.

"Chúng thuộc hạ vô cùng biết ơn ngài, Ainz-sama."

Ainz cảm thấy rằng, mình mới là người nên nói lời cảm ơn, nhưng với tư cách là chủ nhân của họ. Ainz không thể nói vậy. Tuy nhiên, anh vẫn nói điều đó.

"Cảm ơn các ngươi đã làm việc chăm chỉ."

"Vâng thưa ngài!"

Cảm ơn và khen ngợi công việc của người khác.

Một người làm việc trong xã hội mà không sử dụng hai câu nói này một cách thích hợp sẽ là một kẻ thất bại.

"Trước khi các người tiếp tục thực hiện công việc của mình, ta muốn hỏi các ngươi một điều. Trong khi ta đi ra ngoài hôm nay, có ai vào phòng của ta không?"

"Không ai bước vào phòng của ngài trong ngày hôm nay. Chỉ có Sabas-sama, cô hầu gái và Albedo-sama ghé qua, nhưng sau khi biết rằng Ainz-sama đã đi ra ngoài. Không ai trong số họ để lại bất kỳ tin nhắn nào."

Anh cảm thấy tò mò vì lý do họ đến đây, nhưng đó không phải là vấn đề lúc này.

"Ta hiểu rồi, nhưng ta muốn xác nhận một lần nữa, không có ai vào trong phòng riêng của ta, phải không?"

"Vâng thưa ngài."

Nó vẫn được an toàn trong phòng. Anh đã hỏi mọi thứ anh muốn biết.

"Hãy hoàn thành công việc của mình thật tốt nhưng đừng làm việc qua sức."

Ainz đóng cửa lại và lắng nghe phản ứng của hai người lính gác. Anh lại đi qua các phòng một lần nữa và ngồi xuống ghế.

Ainz nhìn quanh.

Mặc dù mình biết không có ai ở xung quanh, nhưng vẫn phải quan sát cẩn thận. Những gì mình đang làm là rất quan trọng và không được phép để cho ai nhìn thấy.

Ainz rất tiếc vì đã không học những phép thuật hệ do thám và vài phép thuật chống bị do thám.

Anh cảm thấy mình đang lo lắng quá nhiều điều, nhưng đó đều là những điều cần phải quan tâm.

Sau khi hoàn thành tất cả các chuẩn bị của mình, Ainz mở túi chứa đồ - hoặc đúng hơn, là không gian nơi anh cất giữ các item của mình -, và lấy ra những thứ anh muốn.

Sau khi vào thư viện, anh đã sử dụng một số phép che giấu và đưa một số cuốn sách ra ngoài tuyệt đối bí mật.

Anh lấy một cuốn ra và đặt trên bàn.

Anh lấy một cuốn ra và đặt trên bàn.

Anh lấy một cuốn ra và đặt trên bàn.

Anh lấy một cuốn ra và đặt trên bàn-

Anh lặp lại hành động này cả chục lần. Khối lượng của những cuốn sách tăng lên dần và hình thành một cái tháp trên bàn.

"Điều này...Thật sai lầm."

Ainz nhận ra sai lầm của mình trong khi thở phào nhẹ nhõm.

Có quá nhiều sách ở đây. Nếu chỉ là để tránh né cái nhìn của Elder Lich Chief Librarian thì thật là đơn giản. Nhưng để che dấu trước những giác quan của các Overlord, một class cao cấp, là một điều vô cùng khó khăn. Đối với Ainz, người thiếu những khả năng xâm nhập thông tin đặc biệt, đi qua trước mặt một trong năm Overlord có nghĩa là anh đã bị phát hiện.

Đó là lý do vì sao anh sử dụng một cơ hội hiếm có, để mang tất cả số sách ra ngoài cùng một lúc. Tuy nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn tất việc đọc số sách này.

"...Vậy, mình nên làm gì đây...Mình không có chỗ nào để cất giấu những cuốn sách này, sẽ rất phiền phức nếu chúng bị phát hiện."

Thật dễ dàng để che dấu một mẩu giấy nhỏ, nhưng sẽ thật khó khăn để che dấu một đống sách nhỏ. Chưa lâu kể từ khi anh đến thế giới này, vì vậy bàn của Ainz không phải là một mớ hỗn độn như cái bàn mà Suzuki Satoru có khi còn làm trong công ty. Chiếc bàn được giữ gọn gàng và ngăn nắp bởi không có thứ gì cần thiết trên đó.

Khi Ainz chuẩn bị mở ngăn kéo của mình và đặt các cuốn sách vào bên trong, anh dừng lại.

Bất kỳ cấp dưới nào của Ainz cũng sẽ không tự ý mở ngăn kéo của Ainz, nhưng điều đó có luôn như vậy?

Theo kinh nghiệm của Suzuki Satoru một nhân viên bán hàng, có những người thô lỗ sẽ tự ý mở ngăn kéo của người khác.

Vậy mình có thể giữ chúng ở đâu?

Anh đã lên kế hoạch để giữ chúng trong phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm - tất cả các phòng khác, nhưng những người dọn dẹp căn phòng có thể tìm thấy nó.

Mẹ của anh qua đời sớm, vì vậy anh đã không có kinh nghiệm trước đó về việc giấu thứ gì đó, nhưng có những thành viên của guild kể rằng khi họ trở lại căn phòng riêng của mình đã thấy những tạp chí khiêu dâm được sắp xếp ngăn lắp trên bàn, khiến tâm chí họ trở lên trống rỗng. Theo họ nói, điều tồi tệ nhất là các bà mẹ đã không nói gì về việc đó trong bữa ăn tối, mặc dù họ đã mặt đối mặt.

Cuộc sống như vậy ở thế giới thực như một thứ xa lạ với Ainz, nhưng Ainz có thể thấu hiểu cảm giác của họ. Mặc dù thân thể undead của anh có thể vô hiệu hóa với các cuộc tấn công tinh thần mạnh mẽ, nhưng anh không thể loại bỏ cảm giác đó hoàn toàn.

"Ahh, trong trường hợp đó, mình chỉ có thể cất chúng ở đây."

Ainz mở túi không gian của mình và đặt các cuốn sách vào .Xét rằng các cuốn sách là những vật phẩm cấp thấp, điều đó làm chúng khá dễ dàng bị đọc trộm tên sách bởi các phép thuật hệ thăm dò, hoặc những người có class đạo tặc cao cấp. Đó là lý do vì sao Ainz không muốn mang chúng bên mình, nhưng đó cũng là cách duy nhất vì đó là phương pháp an toàn nhất.

Anh cất từng cuốn sách đi, và cuối cùng chỉ còn lại hai cuốn sách.

Tiêu đề của các cuốn sách là-

"Bí quyết để xây dựng lòng tin của lãnh đạo với những người cấp dưới."

"Những điều ông chủ không nên làm để tránh bị cấp dưới ghét."

-là hai cuốn đó.

Bản quyền của các tác phẩm này đã hết hạn, chúng đã được xuất bản cách đây hơn 70 năm.

Ainz ngồi trước bàn, nhặt một trong những cuốn sách lên và bắt đầu duyệt qua các trang sách.

Nội dung của những cuốn sách này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Suzuki Satoru một nhân viên bán hàng.

"Mình hiểu rồi..."

"Những điều này có vẻ đúng..."

"Nếu chỉ có những ông chủ như vậy..."

Ainz đã nói những lời đó một cách vô thức khi anh đọc chúng. Khi anh tập chung tất cả trí thông minh bên trong mình lại, anh thở dài trong sự ngưỡng mộ.

"Điều này thật tuyệt. Không ngờ rằng có một cuốn sách hay như vậy."

Suzuki Satoru không đọc nhiều cuốn sách kinh doanh. Anh không quá đam mê với công việc bán hàng của mình, và không có ai được gọi là cấp dưới của anh cả. Đương nhiên, anh cũng không có ý định cố gắng hiểu được tâm lý của một ông chủ.

Tuy nhiên giờ anh không còn là một nhân viên bán thời gian nhỏ bé nữa, mà là một kẻ cai trị tuyệt đối của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Sử dụng các vị trí trong một công ty làm vị dụ thì hiện nay anh đang là người phải điều hành tổ chức, vậy nên chức vụ của anh sẽ tương đương với chủ tịch hội đồng quản trị.

"Sẵn sàng chịu trách nhiệm. Cởi mở và thân thiện. Dễ chịu và bình tĩnh. Chấp nhận những quan điểm khác một cách khiên tốn-"

Thật là một ông chủ lý tưởng.

Nhưng mọi người có thể nói về lý thuyết một cách dễ dàng. Những người áp dụng chúng vào thực tế thật ra rất ít và xa vời. Đó là lý do tại sao có rất ít ông chủ như vậy, mặc dù có sự tồn tại của cuốn sách kinh doanh tuyệt vời này.

Ainz, người đã đọc về những điều này, người mà hiện giờ được gọi là ông chủ, đã tạo ra một khuôn mặt cay đắng.

Trên thực tế, họ có khuynh hướng xa rời những hình thức lý tưởng mà họ muốn đạt đến.

Ainz, người đã gần như rơi vào sự suy nghĩ, lắc đầu và loại bỏ những khó khăn của thực tại trong tâm trí mình. Ngay bây giờ, anh không thể tự làm khổ mình về khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết.

Thay vào đó, Ainz Ooal Gown, người đã chiếm được sự tin tưởng của các NPC, sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành một kẻ cai trị vĩ đại.

Cái nhìn của Ainz một lần nữa hướng vào cuốn sách, cùng với những ý nghĩ mới này trong tâm trí.

Có nhất nhiều thứ được viết bên trong cuốn sách đó, nhưng đó không phải là điều anh có thể tiêu hóa chỉ trong một lần đọc. Công việc này đòi hỏi một khoảng thời gian dài. Đó là cách duy nhất Ainz có thể trở thành ông chủ lý tưởng của mọi người.

Tuy nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian. Đối với một người đàn ông đang đói khát,10000 yên ngay lúc đó sẽ có giá trị hơn một trăm triệu yên một vài năm sau.

"Vậy mình nên làm gì đây?"

Mặc dù còn quá sớm để lo lắng về điều đó, trước khi kết thúc việc đọc cuốn sách này, như một undead, Ainz không cần nghỉ ngơi hay ngủ. Nhưng anh vẫn còn tàn dư lại một số cảm xúc của con người và nó sẽ làm cho tinh thần của anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng nếu bắt buộc phải làm vậy, anh có thể làm việc liên tục 24h một ngày. Điều đó có nghĩa là anh có thể đọc toàn bộ cuốn sách này chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, đọc quá mười dòng một lần có nghĩa là anh sẽ có thể bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

Nó không phải là một ý tưởng xấu để hiểu được toàn bộ bản chất của cuốn sách này trước khi có điều gì đó làm anh phải ra ngoài.

-Tuy nhiên.

Liệu mình có thật sự tiêu hóa được tất cả cuốn sách này trong một ngày không?

Thật không may, Suzuki Satoru đã không có cơ hội được tiếp cận nền giáo dục của đại học, vì vậy kiến thức mà anh có được từ việc tương tác, đã bị chênh lệch với những người khác. Nếu ai đó có sở thích đọc mười cuốn sách một ngày liệu người đó có thể hiểu được tất cả những khái niệm trong cuốn sách này?

Nó vẫn ổn kể cả khi mình không hoàn thành việc hiểu hai cuốn sách này. Nhưng nếu mình hấp thụ kiến thức từ nhiều cuốn sách khác nhau, tình huống nội dung từ các cuốn sách khác nhau mâu thuẫn nhau với cùng một vấn đề có thể nảy sinh. Nó sẽ làm mình phải đấu tranh tư tưởng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đọc nó ngay bây giờ trước khi mình trở lên bối rối?

Ainz nhìn lên trần nhà, cậu đang bị mắc kẹt trong mê cung suy nghĩ của chính mình.

Ngay bây giờ, cậu háo hức muốn thử áp dụng những gì đã học được và hành động ngay lập tức.

Nhưng rồi có một vấn đề khác nảy sinh.

Trong cuố́n sách đó mình nên tham khảo vấn đề gì, và mình có thể làm những gì với những điề̀u đã học được?

Ainz lướt qua cuốn sách cậu đang đọc, để các trang chuyển động nhanh chóng.

Ngay khi cậu lật đế́n một trang nào đó, cảm hứng bấ́t ngờ lóe lên như một tia sét, làm bộ não không tồn tại của Ainz cảm thấy như có điện chạy qua.

Cậu quay lại trang đó vội vã và bắ́t đầ̀u đọc một cách nghiêm túc.

Trang đó nội dung nói về một cuộc trò chuyện giữa cấp trên với cấ́p dưới, những ưu và nhược điểm của việc hỏi họ về những phiền muộn và lo lắ́ng của họ. Một số cấp dưới giấ́u kín những điề̀u đó vì họ không muốn chủ động thảo luận với cấp trên. Đó là lý do tại sao cấp trên nên chủ động và hỏị họ về những vấ́n đề họ đang gặp phải.

Ainz gật đầu như thể cậu đã tìm ra điề̀u mình cầ̀n.

Chính là cái này.

Cái này chắc chắn là điề̀u mình đang cầ̀n.

"Một cách trò chuyện chân tình giữa cấp trên và cấp dưới. Mình cần nói chuyện với họ nế́u họ đang gặp phải những vấn đề́ làm họ cảm thấy không hài lòng. "

Sẽ thật là xấu nếu có ai đó bị̣ rơi vào trạng thái trầm cảm vì luôn phải giữ kín những điề̀u đó trong lòng, điề̀u đó khiế́n Ainz nhớ đế́n bức tranh hoàn cảnh của Herohero mà cậu đã nhìn thấy trước khi đế́n thế giới này.

Các NPC có thể̉ đang cảm thấy không thoải mái ngay lúc này, bở̉i họ̣ đã̃ bị đột ngột chuyển sang thế giới này.

Một trạng thái xấu được gọi là "sợ hãi" tồ̀n tại ở Yggdrasil. Nhưng trong game, nó có thể được điều trị bằ̀ng phép thuật. Tuy nhiên không có trạng thái xấu nào gọi là "gặp rắc rối". Trong trường hợp đó nó có thể không thể chữa khỏi bằng ma thuật. Không có gì chắc chắn trạng thái xấu đó tồn tại, nhưng mình nên lập kế hoạch cho trường hợp xấu nhất và những điều cần làm nếu điều đó xảy ra.

-Mình không muốn những NPC rơi vào hoàn cảnh giống Herohero.

Trong tâm trí, Ainz bắt đầu suy nghĩ về những bước đi tiếp theo của mình.

Nazarick rất rộng lớn và có một dân số lớn. Ngay cả khi mình loại trừ những tôi tớ cấp thấp và những quái vật được sinh ra tự động, vẫn còn một lượng lớn NPC cần phải quan tâm. Sẽ mất rất nhiều thời gian để nói chuyện với từng người.

Không, dù vậy,mình cũng nên làm vậy vì lợi ích của các NPC.

Là người cuối cùng ở lại,Ainz cũng phải có trách nhiệm với những đứa con của các thành viên Guild để lại.

Mình sẽ thử nói chuyện và hỏi họ về những rắc rối họ đang gặp phải với vài người trước, rồi quan sát thái độ của họ phản ứng với điều đó như thế nào, và sau đó mới nói chuyện với những người khác.

Việc tiếp theo là Ainz nên chọn ai là người đầu tiên, và Ainz đã đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Ngoài những thủ vệ tầng, những người chịu trách nhiệm về tất cả các loại công việc quan trọng, ai sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho công việc này ngoài họ ?

Đối với sự lựa chọn đầu tiên của mình, một người đã xuất hiện trong tâm trí của Ainz.

Ainz đứng lên khỏi ghế và ra lệnh cho hai người lính canh bên ngoài đi gọi một người đàn ông.

**Part 2**

Một ông già bước vào phòng của Ainz. Tuy nhiên, tư thế của ông thẳng như một thanh kiếm được làm bằng thép. Ngay cả khi chỉ có thể nhìn thấy cơ thể ông nổi lên qua bộ quần áo, người ta cũng có thể nói rằng cơ thể ông vô cùng cứng cáp và săn chắc.

Ông là quản gia của Nazarick, Sebas. Ainz dang mở cánh tay để chào đón ông.

"Cảm ơn ngươi đã đến đây Sebas. Ngươi đến sớm hơn là ta dự đoán. Có phải trước đó ngươi đang ở gần đây không?"

"Không, bởi vì Ainz-sama đã ra lệnh triệu tập thuộc hạ tới đây, nên thuộc hạ đã vội vã đến đây. "

Tư thế và giọng nói của ông đầy ắp sức mạnh. Lý do tại sao Ainz gọi Sebas đầu tiên vì ông là người quen thuộc nhất với tầng 9, tầng được cho là có những điều kiện gần giống với thế giới thực nhất. So với những tôi tớ sống ở vùng đất dung nham tầng 7, hoặc hoang mạc băng giá của tầng 5, kiến thức và kinh nghiệm của Sebas sẽ phù hợp nhất với những gì mà Satoru Suzuki đã học được.

Do đó, ông là đối tượng thử nghiệm lý tưởng nhất cho cuộc thí nghiệm này.

"Vậy sao? Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ...Ta cảm thấy không tốt khi làm ngươi phải vội vàng. Hãy tha thứ cho ta vì đã làm gián đoạn công việc của ngươi. "

"Ngài đang nói gì vậy,Ainz-sama? Là một tôi tớ của Nazarick, không có việc gì quan trọng hơn là phục vụ Ainz-sama."

"Ta-"

"Xin ngài cứ vui lòng ra lệnh cho chúng thuộc hạ, không cần phải nói cảm ơn. Phục vụ cho ngài là mục đích tồn tại của những tôi tớ."

"Là vậy sao," Ainz trả lời. Anh nuốt nước bọt, mặc dù anh không có cổ họng để làm như vậy.

Mình đã không sử dụng 'Message', nhưng đã cử một người chạy đi để triệu tập Sebas.

Đó là bởi vì anh muốn dành thêm một chút thời gian để tập dượt các câu muốn nói. Tất nhiên, anh đã nghĩ đến việc sẽ cho gọi Sebas sau khi đã luyện tập xong, nhưng anh gặp vấn đề về việc không thể xác định được chính xác khi nào mới hoàn thành việc luyện tập. Có thể mất một năm hoặc nhiều hơn để Ainz có thể khiến mình xuất hiện hoàn hảo như các nhà cai trị khác.

Thật ra, anh chỉ cần thêm thời gian để củng cố quyết tâm của mình.

Ainz quay sang Sebas và nói chuyện với ông ấy bằng giọng điệu thoải mái, nhưng trang nhã mà anh đã có thể làm chủ nó sau khi luyện tập. Đó là giọng nói mà anh cảm thấy phù hợp nhất với địa vị hiện tại của mình như một người cai trị.

"Nếu ngươi có khó khăn gì ngươi có thể nói với ta chứ? Hãy tự nói nên suy nghĩ của mình."

"Không có điều gì giống như vậy, Ainz-sama."

Phản ứng gần như ngay lập tức của Sebas đã tạo lên vài giây im lặng giữa họ.

Ainz nhận ra sai lầm của mình. Anh không thể đặt những câu hỏi như thế này, từ vị trí của một kẻ cai trị. Những thuộc hạ đã thề trung thành tuyệt đối với anh và vì thế họ sẽ từ chối để nói ra suy nghĩ của mình.

Ainz chống lại sự thôi thúc ôm đầu và chốn vào một góc nào đó vì xấu hổ đang ngập tràn trong lòng mình, khi anh hỏi như vậy trong tình huống này. Mình sẽ hỏi lại Sebas một lần nữa. Lần này, mình sẽ hỏi một cách mềm mỏng và đầy tình thương.

"Không cần phải quá hình thức. Đây là công việc của ta để làm cho cuộc sống của các ngươi cảm thấy hạnh phúc hơn. Giống như - Đúng vậy. Ngươi có thể nói chuyện với ta về bất cứ điều khó khăn gì, ngay cả những vấn đề nhỏ nhất."

"Không, không có điều gì giống như vậy Ainz-sama. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick mà Ainz-sama cai trị không khác gì là vùng đất được ban phước lành từ các vị thần. Những tôi tớ của ngài không hề cảm thấy bất cứ điều gì không hạnh phúc khi được sống ở đây."

Ainz hạ thấp tầm nhìn của mình, sau đó mỉm cười khi anh chuẩn bị nói.

"Có đúng vậy không....có lẽ trường hợp đó chỉ đúng đối với ngươi Sebas, ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều này."

"Thuộc hạ rất vui khi nghe ngài nói cảm thấy nhẹ nhõm, Ainz-sama. Thuộc hạ có thể hỏi, ngài cần thuộc hạ làm điều gì nữa không?"

-Mình đưa ông ấy đến đây là để nhận được câu trả lời cho câu hỏi kia. Đó là tất cả.

Tất nhiên, anh thực sự không thể nói điều đó. Đây là những điều phải diễn ra để một diễn viên hài có thể thực hiện tốt nhất vai diễn của mình và không phải nhận bất cứ lời phê bình nào. Đó là điều mà Ainz cảm thấy bây giờ.

Sebas vẫn đang đợi câu trả lời. Tuy nhiên, Ainz không biết phải nói gì. Ngay khi anh vừa định trả lời "Đó là tất cả", một tia sáng bỗng lóe lên phá vỡ bóng tối đang bao trùm trong lòng anh.

Cảm hứng bỗng lóe lên trong Ainz, và sau khi suy nghĩ, anh nói.

"-Sebas, nghe nói ngươi đã ghé qua căn phòng này vào lúc ta không có ở đây. Nó hẳn phải là một trường hợp khẩn cấp, vì vậy ta đã triệu tập ngươi tới trước mặt ta."

"Ohh, thuộc hạ không nghĩ đến việc, sẽ khiến Ainz-sama gặp rắc rối vì một vấn đề nhỏ như vậy. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của thuộc hạ."

Ainz giơ tay lên để ngừng những lời Sebas đang nói, người sẽ tiếp tục xin lỗi nếu không ra hiệu ngừng lại.

"Well, điều đó không sao. Vậy thì, chính xác ngươi có chuyện gì muốn gặp ta lúc đó?"

"Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ đến để xin phép phân công nhiệm vụ giữa những hầu nữ và những hầu nam."

"Các Pleiades sao? Là những hầu gái chiến đấu, họ có cấp độ cao hơn nhiều so với những người hầu bình thường. Liệu chúng ta có thể phân phối các nhiệm vụ cho họ theo cách đó?"

"Ah, không phải chuyện đó, tha thứ cho thuộc hạ vì không giải thích rõ ràng. Những người hầu thuộc hạ nhắc đến là những người hầu gái bình thường đang nằm dưới sự điều hành của hầu gái trưởng Pestonya. Nhiệm vụ thuộc hạ đang nhắc đến là việc dọn dẹp hằng ngày ở tầng 9 và tầng 10."

"Ahh, ra là vậy, đó là tất cả ...."

Mặc dù Ainz đã nghiêm túc xem xét nhiều vấn đề, nhưng anh không có kế hoạch cụ thể nào trong tâm trí mà anh muốn thực hiện.

Khi các thành viên của Guild tạo ra các người hầu gái, họ đã nghĩ rằng "Thật là xấu hổ nếu không có người giúp việc nào ở một nơi như thế này". Không có ý nghĩa đặc biệt nào khác cho sự sáng tạo của họ.Điều này do sự chú ý tỉ mỉ về hầu gái của Whitebrim-san-một người đàn ông gia nhập vào ngành công nghiệp anime bằng việc tạo ra hình ảnh của những người hầu, và bây giờ đang là một mangaka - rõ ràng các cô hầu gái có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Whitebrim-san, mặc dù về cơ bản những cô hầu chỉ là tính năng bổ sung.

Cảm giác khi nhớ về quá khứ khiến Ainz mỉm cười, và trả lời Sebas.

"Well, cả hai ngươi đều được phân công quản lý những người hầu gái. Ta không có yêu cầu đặc biệt nào, nên ta cho phép các ngươi được làm công việc theo ý của mình..."

Giọng của Ainz trùng xuống giữa chừng khi đang nói. Anh nhớ đến một điều đã đọc được trong hai quyển sách kinh doanh lúc trước.Với một cơn ho nhẹ, Ainz đưa ra một câu hỏi.

"...Không, ngươi đã đến trước mặt ta chắc hẳn có một lý do đặc biệt. Mặc dù lý do đó có thể đem lại rắc rối, ngươi có thể giải thích chi tiết lý do đó cho ta không ?"

"Làm thế nào mà thuộc hạ dám làm phiền tới ngài vì việc đó được? Thuộc hạ chỉ đơn giản là không muốn lãng phí thời gian của Ainz-sama vào những vấn đề nhỏ bé...Thuộc hạ hiểu rồi. Vậy thì, hãy để thuộc hạ giải thích rõ ràng vấn đề của mình. "

Sebas mô tả cách mọi người được phân công và ý định đằng sau việc phân công như vậy.

Khi Ainz nghe ông ấy nói, tất cả những gì anh có thể nghĩ ra là "Hmph, có phải đó là ....". Tuy nhiên, bởi vì khuôn mặt của anh không thể thể hiện bất cứ sự thay đổi nào trong cách biểu lộ cảm xúc, vì vậy những người khác sẽ nghĩ rằng anh đang rất chú ý.

Sebas đang giải thích ngày càng sôi nổi.

Nếu ông ấy giải thích theo cách đó, sẽ rất khó để lừa gạt ông ấy bằng các từ ngữ như "Có thể" và "Umu".

Ainz giơ tay lên, và ngắt lời độc thoại của Sebas.

"Sebas, ta hiểu những gì ngươi đang cố gắng để nói, rằng chúng ta có quá ít người giúp việc. Tuy vậy, không phải là từng người trong số họ đã bị phân công quá nhiều nhiệm vụ để thực hiện sao?"

"Vâng. Giống như những gì ngài nói. Tuy nhiên, những người giúp việc đều được trang bị những item làm giảm sự mệt mỏi. Do đó, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào dù họ có làm việc liên tục trong thời gian dài bao lâu đi nữa."

"Không ổn, Sebas. Chúng ta phải dành cho họ thời gian rảnh rỗi và cơ hội nghỉ ngơi, để họ suy nghĩ về cách thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Nếu tất cả những gì chúng ta cần là những con búp bê chỉ biết làm theo mệnh lệnh, thì có thể sử dụng những con undead cấp thấp ở tầng một và thực hiện điều đó."

Mắt Sebas mở to.

"Ohh! Đúng như những gì Ainz-sama đã dự đoán! Thuộc hạ thấy rằng, mình đã sai! Chắc chắn là như những gì ngài đã nói! Những người giúp việc thuộc chủng tộc Homunculi được tạo ra một cách đặc biệt. Thuộc hạ cần phải xem xét suy nghĩ và tính cách của họ!"

"Ah, không, đừng quá quan tâm đến những gì ta nói, Sebas. Sau đó, ngươi có thể tiếp tục giải thích kế hoạch của mình cho ta không?"

"Thuộc hạ đã hiểu! Thuộc hạ sẽ tận dụng những lời khuyên trang trọng của Ainz-sama đã ban cho, để sử dụng khả năng của họ hiệu quả hơn!"

Giải thích chuyện này một lần nữa.

Đôi khi, Ainz sẽ đặt ra một câu hỏi, và Sebas sẽ trả lời. Cuối cùng, mặc dù Ainz không hiểu rõ chi tiết, có vẻ họ đã cố gắng vạch ra một kế hoạch sẽ triển khai mà đáp ứng được Sebas và được Sebas chấp thuận.

"Rất cảm ơn ngài, Ainz-sama. Bây giờ thuộc hạ có thể đưa ra kế hoạch triển khai hoàn hảo."

"Vậy sao? Well, kể từ khi ngươi chấp thuận thì không có vấn đề gì. Ta cho phép ngươi và Pestonya giải quyết vấn đề này. Sebas, ngươi có thể đi rồi."

"Thuộc hạ đã hiểu."

Khi Ainz nhìn theo Sebas đang hài lòng rời khỏi căn phòng. Ainz túm lấy đầu mình khi anh nhận ra sự ngu ngốc của mình.

"Ông ấy vẫn chưa trả lời bất cứ điều gì liên quan đến câu hỏi của mình ..."

Lý do tại sao mình không thể đạt được mục tiêu đã quá rõ ràng. Làm thế nào mình có thể không nhận thấy điều đơn giản như vậy?

Câu trả lời nằm trong bầu không khí xung quanh họ.

Nếu trưởng phòng của một công ty lớn bất ngờ triệu tập một nhân viên đến trước mặt anh ta và nói "hãy nói cho tôi biết về bất kỳ vấn đề nào mà bạn đang gặp phải", ai sẽ thực sự tuyên bố những điều không hài lòng của họ về công ty? Rõ ràng là họ sẽ cố gắng làm lệch hướng câu hỏi hoặc nói, "Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì không hài lòng " để cố gắng lảng tránh câu hỏi theo cách của họ.

"Mình không thể tin rằng mình thậm chí không nghĩ về điều đó. Mình có thực sự là một người chủ nhân tốt? không-"

Anh đánh thức mình từ sự sai lầm đã mắc phải.

"Ngay từ lúc bắt đầu, mình biết là mình vẫn chưa sẵn sàng. Do đó, cần phải làm việc chăm chỉ hơn để cải thiện bản thân mình. Sự thất bại này sẽ trở thành một kinh nghiệm đáng để học tập."

Nói tóm lại, vấn đề là anh sẽ cố gắng nói thẳng với Sebas vấn đề này.

Ainz xem xét liệu anh có nên sử dụng 'Message' để thay thế. Tuy nhiên, anh cho rằng không có nhân viên nào có thể đưa ra những lời than phiền của họ cho ông chủ của mình ngay cả qua điện thoại, và vì vậy hủy bỏ kế hoạch đó.

Cuối cùng, có lẽ nên gửi một người khác ngoài chính bản thân mình đi. Xem xét lại kịch bản trước đã, trưởng bộ phận có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu nhân viên của mình nói chuyện với một người thay thế như là một thư ký. Những gì nhân viên của mình muốn nói sẽ được nói một cách tự nhiên hơn với một nhân viên khác, hơn là với chính ông chủ của họ.

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người thay thế của Ainz?

Một số người xuất hiện trong tâm trí của anh, nhưng nếu họ hỏi người đó là tại sao lại phải làm điều này, người đó sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tìm cách giải thích. Ainz cũng muốn tránh điều đó xảy ra.

Giống như Ainz bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đang phải vật lộn với con đường gai góc trước mắt mình, một cảm hứng bất chợt như đến từ thiên đường khi anh xem xét các bước tiếp theo của mình.

Sự sáng tạo của ý tưởng đã khiến Ainz tự hỏi, liệu có phải mình vừa bị tấn công bằng một đòn tấn công có nguyên tố ánh sáng không.

Ainz chỉ tay xuống sàn nhà và phát động một kỹ năng.

Thứ xuất hiện sau đó là một Death Knight.

Mặc dù nếu sử dụng xác người để tạo ra một Death Knight sẽ khiến cho nó tồn tại vô thời hạn, nhưng nhiệm vụ đặc biệt này sẽ không cần nhiều thời gian.

"Ngươi có thể hiểu những điều ta đã suy nghĩ trước đó không?"

Death Knight gật đầu và rên rỉ.

Những con quái vật được triệu hồi sẽ được cấp sẵn một phần tư tưởng và kiến thức của người triệu hồi, do đó chúng có thể hành động ngay lập tức theo ý của chủ nhân ngay khi được triệu hồi. Tất nhiên, chúng có thể phân biệt được giữa bạn và kẻ thù. Nếu không, sẽ không có cách nào các Death Knight ở làng Carne có thể biết được ý định của Ainz chỉ từ vài lời nói.

-Mặc dù thực tế là nó đã vội vã chạy đi, điều đó phần nào vượt quá sự mong đợi của mình.

Đó là lý do vì sao Ainz đã triệu hồi một undead.

Chúng có thể hành động theo ý định của Ainz, thậm chí anh không cần giải thích đầy đủ cho chúng.

Thêm vào đó, chúng không hề tạo cảm giác hăm dọa như Ainz khi nói chuyện với mọi người.

Có rất nhiều lợi ích cho những nước đi này.

"Tốt. Giờ đi đi. Báo cáo những gì ngươi biết được từ các thủ vệ tầng. Bắt đầu với Shalltear. Cô là người mạnh nhất trong các thủ vệ và được giao nhiệm vụ phòng thủ đầu tiên chống lại những kẻ xâm nhập. Cô ấy là người quan trọng nhất ở Nazarick. Chúng ta phải ưu tiên cho bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào từ cô ấy."

Mình có thể cảm nhận được rằng, những thủ vệ tầng có rất nhiều lòng trung thành đối với mình khi họ tập chung ở đấu trường Colosseum, nhưng không nên làm tổn thương mối quan hệ đó mà nên cải thiện nó. Ngoài ra, nếu mình phải lựa chọn giữa việc phân bố nguồn lực cho cô ấy hoặc cho một người nào đó khác, mình có lẽ nên sắp xếp để ưu tiên cho cô ấy.

"Sau đó, khi ngươi đã nhận được một bức tranh rõ ràng về yêu cầu của tất cả mọi người, hãy trở lại và báo cáo cho ta. Các chi tiết trong việc này sẽ là phương tiện để nâng cao các hoạt động hàng ngày của Nazarick - chúng sẽ hữu ích cho các cuộc gặp gỡ trong tương lai với các thủ vệ."

Death Knight rống lên và chạy ra khỏi phòng. Khi Ainz nhìn thấy lưng của Death Knight đang chạy, anh nhớ đến cảnh ở làng Carne.

Death Knight đã tính phi nhanh như thể nó không muốn dừng lại mở cánh cửa - vào lúc nó sắp va chạm vào cánh cửa nó dừng lại, cẩn thận mở cánh cửa ra và tiếp tục chạy.

Lại một lần nữa, Ainz nhắm mắt lại.

"Death Knight....Death Knight...mình đã chọn sai người cho công việc này - Không, mà là phải chăng undead không phù hợp cho công việc này?"

Có rất nhiều sinh vật giống như con người - nếu đó là sự so sánh đúng - trong số những sinh vật undead mà mình có thể triệu hồi.

Như vậy, mình tự hỏi nếu tạo ra một sinh vật khác không phải undead có tốt hơn.

Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tại sao mình lại chọn một Death Knight? không thể nghĩ ra một lý do chính đáng. Thật ra, có lẽ vì đã từng dùng nó ở làng Carne, nên hình ảnh hiệp sĩ của Death Knight mới hơn trong tâm trí mình.

Alas, đã quá muộn rồi.

Sau khi Death Knight trở lại đây với tin tức từ Shalltear, mình sẽ cân nhắc xem liệu mình có nên sử dụng người khác cho nhiệm vụ này hay không.

"Death Knight, không có gì phải lo lắng cho nó .Ta tin tưởng vào ngươi rằng ngươi sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào. Kể từ khi ta tạo ra ngươi, ta chắc rằng ngươi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không gặp bất cứ vấn đề gì."

Khi anh nói với mình những điều đó, Ainz kìm nén sự bất an của mình khi anh nhìn theo hướng Death Knight, người vừa mới rời khỏi phòng. Một phần của Ainz cảm thấy rằng đó là một kiến thức khá tốt, vì vậy anh đã ghi nhớ điều đó. Nó giống như một kiến thức có thể được sử dụng trước mặt người khác.

"Những kiến thức này, Huh...có thể những điều này sẽ hữu ích trong tương lai. Có lẽ mình nên xem xét chúng..."

**Part 3**

Death Knight chạy.

Nó chạy nhanh đến tầng 9 của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Để nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, nó chỉ có một sự tập chung duy nhất là chạy.

Cách một sinh vật giống như nó chạy, cao trên hai mét và bao bọc bên ngoài từ đầu đến chân trong tấm giáp dày đặc màu đen, giống như sự chuyển động của một tảng đá cuội khổng lồ. Và sau đó, âm thanh bước chạy dường như không có gì có thể ngăn cản đã bị chặn lại bởi một tiếng hét.

"-Hey!"

Đó là giọng nói của một cô gái đến từ phía bên kia.

Trong khi tự hỏi tiếng hét đó có phải hướng vào nó, Death Knight tiếp tục di chuyển thêm mười mét.

"Hey! Ngươi đang làm gì thế? Tại sao ngươi lại chạy quá nhanh như vậy? Ta sẽ nổi điên về chuyện này mất, ngươi biết chứ!"

Quay lưng nhìn lại phía sau, nó nhìn thấy giọng nói đó là của một người hầu gái.

Nó biết cô là một người hầu gái bình thường từ sự hiểu biết mà chủ nhân đã chia sẻ với nó.

"Đây là tầng 9, nơi trú ngụ của những Đấng Tối Cao! Làm thế nào ngươi dám gây ồn ào ở nơi đây? Tại sao ngươi lại chạy ở đây - không, không đúng - là chạy khắp nơi một cách hung hăng!"

Death Knight suy nghĩ về lời nói của cô, và nhận ra rằng họ đang nói sự thật. Mặc dù chủ nhân của nó cai trị nơi này và đã cho nó một lệnh trực tiếp, nhưng tạo ra tiếng ồn như vậy ở nơi đây thật bất kính.

Khi cô thấy Death Knight hạ thấp đầu xin lỗi, cô hầu gái gật đầu hài lòng.

"Rất tốt. Ngươi cần nhớ, ngươi có thể chạy ở một số khu vực khác nhưng không được phép chạy ở những khu vực như thế này. Kể từ lúc ngươi xin lỗi, ta sẽ giữ nó như một bí mật với chủ nhân của ngươi. Ngươi thật may mắn vì đã gặp ta. Nếu ngươi gặp một người khó tính hơn, có thể sẽ mang đến rắc rối cho chủ nhân của ngươi. Ngươi cần cẩn thận hơn trong tương lai!"

Cô hầu nhẹ nhàng đặt tay lên cằm bằng ngón trỏ, và nghiêng đầu.

"Mặc dù...ta chưa từng gặp ngươi trước đây...nhưng nếu ngươi là undead, ngươi có phải là một tôi tớ của Shalltear-sama không?"

Death Knight lắc đầu, và vẻ mặt của cô hầu như bị đông cứng lại. Khuôn mặt cô trở lên nhợt nhạt, và có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán .

"Vậy ... ngươi chỉ có thể là cấp dưới của ..."

Sau khi Death Knight nói với cô tên chủ nhân tạo ra nó, gương mặt của người giúp việc chuyển sang màu trắng bệch.

"Tôi...tôi...tôi đã nói điều gì đó sai rồi sao?...Um...vậy thì...Có phải Ainz-sama đã giao cho ngài một mệnh lệnh khẩn cấp?"

Không có gì ngạc nhiên, Death Knight nghĩ vậy. Đối với chủ nhân của nó, người cai trị nơi này, dù bất kỳ hoặc tất cả quy tắc nào đi nữa ngài ấy chỉ cần thay đổi nó một cách đơn giản theo ý thích. Nói cách khác chủ nhân của nó là người đặt ra các quy tắc. Nếu Death Knight thực sự đang có công chuyện cấp bách, hành động của người hầu gái đối với nó là thiếu tôn trọng và ít nhất việc đó sẽ bị trừng phạt bằng cái chết.

Khi cô nhận ra điều này, dấu hiệu của sự sợ hãi đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

Tuy nhiên, liệu có phải thực sự là trường hợp đó?

Nó có thể cảm nhận được những ý định mà chủ nhân đã ban tặng trong trái tim nó. Tuy nhiên, chủ nhân của nó thật sự đã không nói những từ đó ra, kể từ đó nó sẽ không được tính như một mệnh lệnh.

Điều quan trọng hơn là...Death Knight liếc nhìn người hầu gái run rẩy từ khóe mắt và suy nghĩ.

Nó không giống cô hầu này. Death Knight có thể cảm thấy rằng chủ nhân của nó được tôn kính bởi mỗi người ở đây. Chỉ cần đó là chủ nhân, ngay cả một sinh vật thấp kém được triệu hồi như nó cũng có chức vị cao hơn bọn họ.

Death Knight giải thích với cô hầu gái rằng nó không được ra lệnh chạy ở đây, và rằng nó chạy ở đây chỉ đơn giản là để nhanh chóng hoàn thành mong muốn của chủ nhân.

Người giúp việc chớp mắt và thở phào nhẹ nhõm. Màu sắc bắt đầu quay trở lại trên gương mặt của cô.

"Haaa-"

Cơ thể cô rõ ràng đang trùng xuống, giống như một con rối bị cắt đứt dây.

"Well, thật tuyệt vời. Thật quá là tuyệt vời..."

Cô ấy ho.

"Xin lỗi vì điều đó. Tôi không thể tin rằng mình đã thô lỗ với một trong những tôi tớ Ainz-sama tạo ra. Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của tôi."

Death Knight xua tay để ngụ ý rằng nó không quan tâm đến chuyện đó. Nói thật, lỗi này cũng một phần nằm ở phía bản thân mình vì đã chạy nhanh trong khu vực tầng này. Tuy nhiên cô hầu gái có lẽ sẽ không chấp nhận những lời đó của mình trong hoàn cảnh này.

Rõ ràng là việc này đã xong rồi, nhưng cô hầu không có ý định nhìn đi nơi khác. Thật tự nhiên khi ánh mắt của cấp dưới dõi theo cấp trên của mình khi họ rời đi. Tuy nhiên,Death Knight cảm thấy, nó thậm chí còn thấp kém hơn so với cô hầu này, và sức nặng trong ánh mắt của cô ấy làm nó khó chịu.

Họ nhìn nhau để xem ai là người rời đi đầu tiên, giống như một cuộc đấu tay đôi giữa hai tay kiếm.

Mọi thứ sẽ trở nên ngượng ngịu nếu họ cứ đứng ở đây nhìn nhau.

Là người đã khiến cho hai người họ đứng đây nhìn nhau, có lẽ nó sẽ là người bước đi đầu tiên.

Death Knight rên rỉ và cảm thấy dường như cái nhìn của người hầu gái đang đốt cháy lưng của nó khi quay mặt bước đi. Nó đang phải đi bộ bởi vì sẽ thật phiền phức nếu như đang chạy mà lại bị một cô hầu gái khác hét vào mặt, để nhắc nó đừng chạy trên hành lang. Death Knight cảm thấy ít nhất nó có thể học được điều đó.

Nó đã đi tới được cổng dịch chuyển lên tầng trên mà không gặp thêm bất cứ sự cố nào.

Từ chỗ này, nó sẽ đi tiếp qua tầng 7, 6, 5 và tầng 4, với đích đến cuối cùng là phòng riêng của Shalltear Bloodfallen trên tầng 2. Đi bộ đến đó sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng không còn cách nào khác. Lý do mà nó không đi qua khu vực tầng 8 vì việc vào trong đó đã bị cấm. Do đó, có một con đường khác được tạo ra để bỏ qua tầng đó.

Một số người cũng có ý muốn tạo ra con đường bỏ qua các tầng khác và đi thẳng lên tầng 2,nhưng chỉ có duy nhất một người ở Nazarick mới được phép làm điều đó. Người này chính là người đã tạo ra Death Knight, Ainz Ooal Gown, lãnh đạo của Guild. Hoặc đúng hơn, chủ nhân của nó cũng sẽ không thể làm được như vậy nếu thiếu đi chiếc nhẫn Ainz Ooal. Không phải chỉ có duy nhất nó gặp phải chuyện này .

Death Knight bước vào ánh đèn lấp lánh của cổng dịch chuyển. Bởi vì rất hiếm khi nhìn thấy một Undead sử dụng cổng dịch chuyển, thủ vệ khu vực Cherry Blossom Sanctuary - người phụ trách trông coi cánh cổng dịch chuyển - quan sát nó, nhưng cô không dịch chuyển nó đến một nơi nào đặc biệt, và Death Knight hoàn thành công việc dịch chuyển.

Nó đã vượt qua thế giới huyền bí của tầng 7.

Nó đã vượt qua đấu trường Colosseum ở tầng 6.

Nó đã vượt qua vùng đất hoang mạc cằn cỗi của cái lạnh ở tầng 5.

Nó băng qua hồ nước ngầm trên tầng 4.

Cuối cùng, nó đã đến được nơi đúng với cái tên "lăng mộ".

Death Knight ra khỏi cổng dịch chuyển, vào một nhà nguyện, bên dưới mái nhà không có cửa sổ nào cả. Có thể nó đã từng là một căn nhà lấp lánh trong sự giàu có, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh xương đang mục rữa rải rác khắp nơi. Thứ duy nhất vẫn còn sạch sẽ ở đây là một chiếc bàn thờ nơi đặt bức tượng một vị thần đang đứng. Ở vị trí đó còn có một lá cờ của Ainz Ooal Gown.

Nhà nguyện khoảng chừng một trăm mét và hoàn toàn không có ánh sáng. Nếu Death Knight không có khả năng nhìn trong bóng tối nó sẽ bị bao trùm bởi một màn đêm toàn vẹn, đến mức không thể nhìn thấy bàn tay của nó khi dơ lên trước mặt.

Có hàng chục undead đang lang thang trong bóng tối. Vì chúng không cảm thấy bất kỳ cơ thể sống nào nên chúng không phát ra sự thù hận.

Death Knight rời khỏi khu nhà nguyện bằng cánh cửa duy nhất của nơi đó và đi ra ngoài.

Ở phía trước của nhà nguyện là một cây cầu làm bằng dây leo, nhìn như đã bị lãng quên từ khá lâu rồi, được treo lên bằng những sợi dây trông giống như sắp bị đứt. Các tấm ván dưới chân của nó đã bị mục rữa, và một vài nút thắt giữ những tấm ván đã bị rời ra, một vài chiếc ván đã bị rơi xuống, để lại nơi đó không có gì khác là một khoảng trống, nơi mà trước đó là những tấm ván. Cây cầu lắc lư nhẹ nhàng, nhưng nơi đây thậm chí còn không có gió trong không khí, ọp ẹp như đang khóc lóc.

Dưới cây cầu là hình ảnh vô số những xác chết. Họ đang rên rỉ và giơ tay với lên.

Đối với loài người, những điều này sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến mức sẽ làm cho chân họ dường như bị cắm rễ tại một điểm. Tuy nhiên, đối với một sinh vật undead như nó, điều này chẳng có gì đáng sợ. Vẻ ngoài chiếc cầu trông như bị phá vỡ thật ra chỉ để đánh lừa - sự thật, cây cầu đã được làm rất chắc chắn. Chừng nào mà một ai đó cố tình bước chân vào những phần ván cầu bị mất, ngay cả những sinh vật có trọng lượng lớn cũng có thể dễ dàng đi qua cây cầu.

Không để ý đến những chỗ gồ ghề dưới chân mình, Death Knight hăng hái tiến lên phía trước.

Sau khi đi hết cây cầu này sẽ đến mục tiêu của nó.

Con đường kết thúc bằng một cánh cửa đá khiên tốn.

Mặc dù khó có thể biết được nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nhưng cánh cửa này là lối vào khu phòng riêng của Shalltear Bloodfallen.

Death Knight gõ cửa, âm thanh mà cánh cửa đá tạo ra không giống như âm thanh gõ vào đá mà giống như âm thanh gõ vào kim loại. Đó là một cánh cửa có vẻ ngoài giống như được làm bằng đá nhưng thật ra lại làm bằng kim loại.

Một lát sau, nó gõ cửa thêm một lần nữa.

Cánh cửa mở ra và một trong những tôi tớ của Shalltear, một Vampire Bride, nhảy chồm ra.

"Ara, ngươi là...?"

Kể từ khi Death Knight này đi qua cánh cửa dịch chuyển từ những tầng thấp hơn, cô có thể chắc chắn rằng nó không phải là kẻ thù. Tuy nhiên, cô vẫn thở hổn hển khi nhìn thấy Undead lạ lẫm này, vì Death Knight không thường xuất hiện ở Nazarick.

Hệ thống tự động sẽ chỉ sản sinh ra những quái vật cấp độ cao nhất là 30. Death Knight, có cấp độ 35, sẽ không thể tự động được sinh ra từ hệ thống đó. Ngoài ra, hệ thống lính đánh thuê được triệu hồi bằng tiền tệ ở YGGDRASIL không thể triệu hồi những Death Knight. Vì vậy, sự nhầm lẫn của cô cũng là điều dễ hiểu.

Death Knight chủ động tự giới thiệu mình, để tránh bây giờ gặp phải tình huống giống như với cô hầu gái lúc trước, lúc mà họ kết thúc cái nhìn chằm chằm vào nhau trong sự ngạc nhiên hoặc xấu hổ.

Đôi mắt của Vampire Bride mở to khi nó nói với cô ấy ai là chủ nhân đã triệu hồi nó - người cai trị tuyệt đối của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick -, người đó đã gửi nó đến đây để nói chuyện với thủ vệ tầng này.

"Đúng, đúng là như vậy sao?! S-sau đó, tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của ngài! Shalltear-sama đang tắm, ngài ấy sẽ -à không, sẽ thật thô lỗ nếu để ngài đợi ngoài này. Xin ngài hãy vào trong!"

Death Knight sẽ vẫn cảm thấy tốt nếu chờ bên ngoài, nhưng từ chối một lời mời như thế này sẽ thật thiếu tôn trọng.

Với suy nghĩ đó, Death Knight gật đầu nhẹ nhàng, và bước vào phòng.

Một mùi hương nồng nàn, ngọt ngào trôi nổi trong không khí. Mặc dù nó không có tác dụng đối với những undead, nhưng có thể tưởng tượng được rằng nếu người sống bước vào đây họ sẽ không thể chống lại hiệu quả của mùi hương này, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi một vài hiệu ứng tiêu cực. Những mùi hương nồng nàn như thế này, dường như được tạo ra bởi mùi hương đặc trưng trên làn da của ai đó, đây là một cái bẫy thông thường được sử dụng trong các khu vực của undead.

Một màn che mỏng màu hồng treo trên trần nhà, giúp che khuất tầm nhìn giữa hai bên. Từ xa xa, âm thanh của một người phụ nữ đang cười và rên rỉ một cách khiêu dâm vọng đến. Nó hoàn toàn không phù hợp với phần còn lại của khu mộ, và Death Knight cảm thấy như thể đã rơi vào thế giới khác. Ít nhất có thể nói rằng nếu diễn ra một trận chiến đoàn đội ở đây sẽ rất phiền phức.

Bầu không khí khiêu dâm trong căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của các Vampire Brides đang chạy điên cuồng. Họ xuất hiện để giúp đỡ Shalltear - người vừa tự mình tắm xong.

"Quần áo-"

"Hãy làm khô tóc của Shalltear-sama ..."

"Sứ giả của Ainz-sama đang chờ đợi bên ngoài-"

"Thậm chí nếu ngài ấy là một undead, chúng ta nên mang đồ ăn uống cho ngài ấy như một phép lịch sự-"

"Trước tiên hãy chuẩn bị chỗ ngồi cho ngài ấy-"

Tất cả những từ này vang đến nơi Death Knight đứng, kèm theo những âm thanh hành động vội vã.

"X-xin vui lòng, hãy đi theo lối này."

Ngay sau đó, một Vampire Bride xuất hiện trước mặt Death Knight, và đưa nó đến một căn phòng khác với một chiếc bàn trắng nhỏ, dành cho hai người.

Bên trên có một bộ đồ pha trà bằng sứ, được đặt ở đó từ trước, chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, mùi hương của trà tràn ngập trong không khí.

"Shalltear-sama sẽ sớm đến đây, ngài vui lòng đợi trong giây lát."

Sau khi cúi đầu, Vampire Bride ra khỏi phòng.

Death Knight ngồi xuống và lo lắng rằng những chiếc chân được thiết kế tinh tế của chiếc ghế nó đang ngồi sẽ không thể chịu được sức nặng của nó. Mặc dù trà tươi đã được pha, nhưng nó không chạm đến chiếc ly và chờ đợi. Nó sẽ không bị một hiệu ứng xấu nào nếu uống trà, nhưng nếu uống trà, trà sẽ thoát ra khỏi cơ thể của Death Knight và rơi xuống sàn nhà. Nó không muốn làm căn phòng của người khác bị vấy bẩn.

Sau vài phút, Shalltear xuất hiện, bên cạnh là hai Vampire Brides. Nhìn Shalltear có vẻ như đã đi ra đây một cách khá vội vã, vì thực tế mái tóc của cô ấy chưa khô hoàn toàn và nó được xõa ra phía sau thay vì được buộc lại.

Death Knight xuất hiện tại nơi Shalltear bố trí để chào đón nó. Mắt cô mở to, và cô lặng lẽ quỳ xuống.

"Xin tự giới thiệu tôi, thủ vệ tầng Shalltear Bloodfallen. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong sự xuất hiện của mình thưa người đưa tin của Ainz-sama."

Khi Shalltear chào đón nó mà không quan tâm đến địa vị của cô ấy. Death Knight bày tỏ hy vọng cô sẽ không tiếp tục làm như vậy, vì nó không thể chịu được thái độ đó từ một người có vị trí cao hơn. Chính mình mới là người phải quỳ xuống trước mặt cô.

"Nhưng, tôi không thể không tỏ thái độ tôn kính đối với một đặc phái viên của Ainz-sama."

Sau khi nghe những lời từ chối của Shalltear, Death Knight đã cầu xin cô đừng tiếp tục hành lễ nữa. Tuy nhiên, dường như Shalltear không thể chấp nhận điều đó. Death Knight đoán, cô ấy có thể đang nghĩ rằng bất kỳ sự thô lỗ nào đối với người đưa tin của Ainz sẽ là sự thiếu tôn kính đối với Ainz.

Sau vài câu nói ngượng ngạo quay qua quay lại giữa hai người, cuối cùng họ cũng đi đến một sự thỏa hiệp. Với một thái độ tôn trọng lẫn nhau, họ sẽ nói chuyện bình thường với nhau.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của hai người khi họ đi đến một thỏa thuận có thể thỏa mãn cả hai.

"Vậy thì, Death Knight có thể cho tôi biết ngài cần điều gì ở đây? Tôi đã không nhận được một mệnh lệnh nào trước khi phái viên từ Ainz-sama đến, kể từ khi Albedo sử dụng phép thuật ra lệnh cho chúng tôi tập trung tại đấu trường Colosseum. Đây hẳn phải là một mệnh lệnh quan trọng, vì vậy hi vọng ngài sẽ nói cho tôi nghe về nó ngay tại căn phòng tồi tàn này."

Shalltear nhìn sang những cô nàng Vampire Brides mà cô ấy mang theo.

Dường như đây là một vấn đề bí mật.

Khi Death Knight xác nhận rằng điều này phải được giữ bí mật, Shalltear chỉ tay và đưa cằm hướng ra cửa. Những Vampire Brides gật đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Bây giờ ...chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện."

Mặc dù cả hai đều là undead và không phải lo lắng về sự mệt mỏi, nhưng dường như cả hai người từ nãy vẫn đang đứng đó, đặc biệt là khi các đồ uống đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hai người bọn họ cùng nhau ngồi xuống một lúc.

Đôi mắt của họ chạm vào nhau trong giây lát và Shalltear nói nhỏ.

"Bây giờ, ngài có thể nói cho tôi biết được không?"

Giọng cô đầy sự hứng thú và mong chờ. Shalltear chắc hẳn cảm thấy rằng Death Knight sẽ giao cho cô một vài nhiệm vụ bí mật mà chỉ có class của thủ vệ Shalltear Bloodfallen mới thực hiện được. Sức nóng tạo ra bởi sự phấn khích của cô làm những thứ xung quanh cảm thấy như chịu một áp lực vật lý - hoặc không phải như vậy.

Theo ý định của chủ nhân mình, điều đầu tiên nên hỏi các thủ vệ là "Lúc này ngài có thấy khỏe mạnh không?"

Sau khi nghe xong, Shalltear chớp mắt ngạc nhiên, rồi lắc lư người từ bên này sang bên kia trong khi nghĩ về câu hỏi vừa nhận được. Cuối cùng, như thể thừa nhận thất bại trong việc cố gắng hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, cô ấy đã lên tiếng.

"Có lý do đặc biệt nào khi đặt ra câu hỏi đó không? Có chuyện gì đó bất thường xảy ra sao?"

Duy trì thể trạng khỏe mạnh cho một người rất quan trọng, vì vậy chủ nhân của nó cảm thấy rằng hỏi về thể trạng của họ đầu tiên sẽ làm giảm sự căng thẳng. Xét cho cùng, trong kinh doanh, người ta cần phải tìm những câu hỏi chung chung để làm dịu bầu không khí.

Mặc dù Death Knight đã đặt ra câu hỏi với ý định đó, nhưng kết quả lại trái ngược lại với những gì nó suy đoán. Đôi mắt của Shalltear mở rộng trước câu hỏi bất ngờ đó.

"Chắc chắn Ainz-sama đã biết, như là một undead, tôi miễn nhiễm với hầu hết các trạng thái xấu và do đó thể trạng của tôi luôn tốt. Mặc dù vậy, tôi biết rằng một số hiệu ứng đặc biệt có thể ảnh hưởng đến undead. Một trong số những hiệu ứng đó đã được kích hoạt sao?"

Undead hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ, chất độc, bệnh tật và các hiệu ứng khác ảnh hưởng đến sự trao đổi chất như ở các sinh vật sống khác. Tuy nhiên, một số cách thức tấn công đặc biệt của kẻ thù có thể vượt qua những sự đề kháng đó.

Những cuộc tấn công như thế thường thuộc về những kẻ thù cấp độ World-class.

Chẳng hạn như, 'Five Celestial Death Throes' của Five Rainbow Buddhas, ‘Corpse Venom Breath’ tỏa ra bởi một trong những Eight Dragons, hoặc ‘Seven Deadly Sins’ của Lords of the Seven Sins.

Ngay cả khi có 30 người chơi cấp độ 100, được chuẩn bị kỹ càng và có thông tin để dự đoán trước những tình huống sẽ xảy ra trong trận đánh, khi chiến đấu với một trong những World-Class, thì kết quả của cuộc chiến vẫn còn chưa rõ ràng. Nếu một trong những kẻ đó xuất hiện trước mặt, đó sẽ là một mối đe dọa cho tất cả thành viên của Nazarick.

Death Knight lắc đầu. Không có điều gì giống như vậy xảy ra, và bên cạnh đó, nếu có chuyện như vậy xảy ra ,không có lý nào Shalltear không được thông báo.

"...Ra là thế...Dù đó là một câu hỏi từ Ainz-sama...đó vẫn hoàn toàn không phải là điều tôi mong đợi."

Sau đó, Death Knight nói rằng nó sẽ hỏi các thủ vệ khác cùng một câu hỏi như vậy.

"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi không nghĩ rằng các thủ vệ khác sẽ làm bất cứ điều gì mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của họ, nên chắc không có ai như vật tồn tại?...Không, điều đó cũng không chắc chắn."

Shalltear đã bác bỏ ý kiến của chính mình khi cô vừa nói.

"Không có lý nào Ainz-sama không thể nhận ra bất cứ điều gì như thế. Bởi vì ngài ấy cho rằng chúng tôi sẽ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, ngài ấy chỉ đơn giản hỏi câu này để giữ chúng tôi trên những ngón chân của ngài ấy. Đúng như mong đợi từ Ainz-sama, chúa tể của chúng ta, người không bao giờ có từ 'Bất cẩn' trong từ điển của ngài."

Mặc dù nó không chắc chắn đó là những ý nghĩ chủ nhân của nó thực sự suy nghĩ, Death Knight đồng ý rằng đó là sự thật.

"Vậy...Lý do mà ngài đến nơi tôi ở đầu tiên có phải vì tôi là người ở xa Ainz-sama nhất không? Đó có phải là vì vấn đề khoảng cách không?"

Nó không giống như thế.

Death Knight nói với cô ấy về những điều mà chủ nhân của mình đã nói trước đó, "Shalltear là một người rất quan trọng."

Tâm trạng của cô thay đổi ngay lập tức.

Nó cảm thấy một cái gì đó giống như không khí nóng đang rung động trước mặt.

Không có thay đổi nào với Shalltear - không đúng. Đôi mắt màu đỏ thẫm của cô sáng rực lên như dung nham.

"-Tha thứ cho tôi. Dường như tôi đã bị lãng tai một lúc, vì vậy tôi không thể nghe rõ những gì mà ngài vừa nói. Hãy tha thứ cho tôi. Ngài có thể nói lại cho tôi biết Ainz-sama đã nói điều gì không?"

Thật khó tin rằng undead, với khả năng miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái xấu, có thể bị lãng tai. Nhưng Death Knight không có lý do nào để từ chối Shalltear.

Vì vậy, nó lặp lại những gì vừa nói.

Góc miệng của Shalltear cong lên.

"-Ha! Hahaha! Ahh, nếu có Albedo ở đây để nghe điều này! Hahaha!"

Sau khi cười, Shalltear tiếp tục hỏi Death Knight câu hỏi khác.

"Ainz-sama có nói gì về Albedo không?"

Sau khi nghe rằng Ainz-sama đã không nói gì liên quan đến Albedo, Shalltear tiếp tục cười.

"Vậy sao, ra là vậy. Đó thực sự là... Tiếp đi, messenger-dono, ngài có thể cho tôi biết câu hỏi tiếp theo của ngài ấy dành cho tôi là gì không?"

Câu hỏi tiếp theo là, "Có điều gì làm cô cảm thấy không hài lòng không?"

"Về việc này..."

Shalltear nhíu mày và đặt ngón tay lên môi khi nhìn lên trần nhà.

Vài giây sau, cô nhìn lại Death Knight.

"Không có gì thực sự làm cho tôi không hài lòng."

Khi cô nhìn thấy cái gật đầu của Death Knight, sự nghi hoặc và ngờ vực đã thúc đẩy Shalltear nói tiếp.

"Tôi đã trả lời sai điều gì sao? Tôi có hiểu sai ý định thực sự của Ainz-sama không, Death Knight?"

Cuộc trò chuyện giống như một trận bóng rổ sắp đến hồi kết. Nếu cuộc nói chuyện này kết thúc chỉ sau vài câu qua lại, thì có gì đó sai sai ở đây.

Death Knight nhắm mắt và cố gắng nắm bắt suy nghĩ của chủ nhân tạo ra mình, nhưng ngay cả như vậy, tất cả những điều nó nghĩ ra, chỉ là một dự đoán thiếu sót cho ý định của chủ nhân và đó không phải là một sự hiểu biết đầy đủ. Vì vậy nó không thể nói gì để Shaltear cảm thấy thoải mái.

Nhìn thấy sự khó chịu của Shalltear, Death Knight đã hỏi câu hỏi cuối cùng, "Cô mong muốn điều gì?"

Nụ cười của Shalltear thật đáng kinh ngạc khi cô trả lời.

"Tôi muốn tình yêu của Ainz-sama. Tôi không có ý nói tình yêu đó chỉ dành cho tôi. Rốt cuộc, một người đàn ông tuyệt vời có thể có nhiều người phụ nữ, yêu cầu tình yêu của người đó dành cho họ. Sẽ thật ngạc nhiên nếu có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chống lại một người đàn ông tuyệt vời như Ainz-sama. Tuy nhiên, tôi muốn là người đầu tiên trong trái tim của ngài ấy."

Death Knight ra khỏi phòng và quay trở lại cổng dịch chuyển để trở lại tầng 9. Từ lúc này, nó sẽ phải vượt qua các tầng để trở về bên chủ nhân của mình, nhưng vì là một undead, nó sẽ không cảm thấy mệt mỏi trên cơ thể và trong tâm trí, vì vậy cuộc đi bộ này sẽ không phải là một vấn đề.

Bất thình lình, những mệnh lệnh của chủ nhân nó vang lên trong đầu. Một sinh vật được triệu hồi có một mối liên kết tinh thần với chủ nhân của nó, vì vậy ngay cả khi không có một ‘Message’ cụ thể, họ cũng có thể nhận được các mệnh lệnh và và truyền tải những ý nghĩ chung.

Nó tuân theo mệnh lệnh và dừng lại.

Rõ ràng là không có ai khác trên con đường này, nhưng nó có thể nhìn thấy hình bóng mờ ảo của chủ nhân mình hiện ra từ không khí. Ainz chắc phải sử dụng một ma thuật vô hình để bí mật đến gần.

"Mặc dù ta bảo ngươi quay trở lại, có lẽ đó sẽ là một sự lãng phí thời gian. Mặc dù không quan tâm ngươi sẽ đi qua đi lại giữa các tầng bao nhiêu lần, ta vẫn nên tận dụng tốt thời gian của mình.「Repel Undeath」."

Ainz tạo ra một phép thuật, tác dụng của nó là tạo một rào cản để ngăn chặn các undead cấp thấp. Thông thường, Death Knight cũng có thể bị ảnh hưởng bởi pháp thuật này, nhưng vì nó đang nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của chủ nhân, nên nó không ngân ngại đi đến gần Ainz.

"Đây là điều phải làm. Bây giờ, cho ta biết Shalltear đã nói gì."

Death Knight gật đầu và nhanh chóng bắt đầu báo cáo. Nó bắt đầu báo cáo từ câu hỏi về thể chất.

Sau khi nghe xong, Ainz ngước nhìn lên.

"Well, đúng rồi. Hỏi về sức khỏe của Shalltear là vô nghĩa vì cô ấy là undead. Không...nó cũng áp dụng với các thủ vệ khác. Không ai trong số họ sẽ không tự giác bảo vệ bản thân khỏi bênh tật hoặc chất độc. Thật là một câu hỏi vô nghĩa. Well, câu hỏi đó chỉ để làm dịu bầu không khí, vì vậy nó không quan trọng. Bây giờ, nói cho ta biết câu trả lời của câu hỏi tiếp theo."

Khi nghe thấy câu trả lời, Ainz nhướn lông mày không tồn tại của mình lên.

"Đó là tất cả sao? Cách cô ấy trả lời có thể hiện sự tôn kính không?"

Death Knight lắc đầu.

"Không đúng? không...điều đó có nghĩa là cô ấy đã hiểu sai ý nghĩa của câu hỏi? Chúng ta chỉ mới đến thế giới này được một thời gian, vì vậy những thủ vệ có lẽ sẽ chưa phát hiện ra bất cứ vấn đề nào đối với họ. Ta sẽ hỏi một thứ gì khác."

Ainz suy nghĩ một lúc, rồi nói chuyện với Death Knight.

"Chúng ta hãy sửa lại câu hỏi thứ hai...tiếp theo ...hm, ta hỏi ngươi có bất cứ ý tưởng nào không?"

Death Knight rên rỉ trong sự bối rối. Nó không thể đưa cho chủ nhân bất cứ ý tưởng tốt nào ngay cả khi đã được hỏi.

"Ah, đúng rồi .Xin lỗi. Ta nghĩ rằng, ta sẽ nhìn vào cuốn sách đó, ta sẽ nhìn cuốn sách đó như nhìn một cuốn kinh thánh vậy."

Ainz rút một cuốn sách ra khỏi không khí và lướt qua cuốn sách, dừng lại ở một trang cụ thể.

"...Ta hiểu rồi. Thấy rồi, đây là những gì ta sẽ làm. 'Các mối quan hệ giữa các cá nhân. Ai là người gần gũi nhất và ai là người quan trọng nhất'. Có câu hỏi nào quan trọng hơn cái này?"

Màu đỏ trong đôi mắt của chủ nhân nó sáng lên.

"Mối quan hệ giữa các cá nhân rất quan trọng. Ngay cả trong một công ty phi đạo đức, nếu những mối quan hệ giữa các cá nhân tốt, họ có thể sống sót nếu bất kể chuyện gì xảy ra. Và trong một công ty có đạo đức, nếu mối quan hệ giữa các cá nhân không tốt sẽ là nguyên nhân làm nhiều cá nhân từ chức. Điều tương tự cũng áp dụng cho Ainz Ooal Gown."

Anh không nói điều này với Death Knight. Dường như anh đang nói chuyện về lợi ích với chính mình.

Giọng nói của Ainz trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn, cho đến khi âm thanh không thể nghe được. Ngọn lửa trong đôi mắt anh bập bùng như thế đang thay đổi khoảng cách nhìn liên tục.

"Phải rồi, chính là mối quan hệ giữa các cá nhân. Mối quan hệ giữa những thủ vệ tầng rất quan trọng. Ngươi có thể làm điều này chứ, Death Knight? Lần đi tiếp theo hãy hỏi về điều đó...Rất tốt. Vậy hãy kể ta nghe câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng."

Khi nghe thấy câu trả lời của Shalltear, Ainz khuỵu xuống như một con rối bị cắt đứt dây.

Anh gọi Death Knight.

"...Ngoài trừ Ainz ra. Ngươi hãy thêm yêu cầu đó vào câu hỏi cuối cùng trong lần tiếp theo ngươi đi làm nhiệm vụ. Ngươi hiểu chứ?"

**Part 4**

Không khí lạnh thổi từ mọi phía. Thông thường, sẽ có hiệu ứng gây sát thương theo thời gian kèm với cái lạnh, nhưng với việc hiệu ứng đó bị cho ngừng hoạt động nên giờ chỉ còn cảm giác rất lạnh. Tuy nhiên, Death Knight vẫn sẽ hoạt động bình thường ở nơi đây ngay cả khi những hiệu ứng đó không bị tắt đi.

Điều này có được là do hầu hết các undead đều miễn nhiễm với lạnh, nhưng sẽ bị yếu đi khi tiếp xúc với lửa. Do đó, cho dù nhiệt độ có lạnh đến đâu đi chăng nữa, undead sẽ không bị ảnh hưởng, và vì không cần trao đổi chất, chúng cũng có thể hoạt động ở những nơi có nhiệt độ cao, mặc dù undead sẽ bị tổn thương nhiều hơn nếu bị cháy - đó gọi là những nguyên tố khắc chế.

Nhân tiện, Death Knight cũng hoàn toàn miễn nhiễm với cái lạnh, và sẽ bị tổn thương nếu gặp lửa.

Điều duy nhất làm chậm bước chân của Death Knight là tuyết.

Trang bị giáp đầy đủ sẽ làm chậm nó lại, và bộ giáp đã khiến cả chân của nó chìm sâu vào trong tuyết. Nếu nó không phải là undead, thì đã phải chịu cảm giác mệt mỏi từ lâu rồi.

Sau một thời gian, Death Knight cuối cùng đã tìm thấy quả cầu tuyết khổng lồ nơi Cocytus sống.

Sáu Crystalline Icicles trồi lên từ mặt tuyết xung quanh quả cầu tuyết.

Death Knight tiếp tục tiến lên, và đột nhiên thân hình của Cocytus xuất hiện ở lối vào của quả cầu tuyết.

Mắt họ chạm nhau.

"A. Là khách sao...? Ngươi có phải là người đã kích hoạt cánh cổng dịch chuyển? Ta đã nhận được một báo cáo rằng có một undead được tạo ra ở Nazarick đã đi qua, nhưng ta nhìn ngươi không quen cho lắm."

Khi Death Knight cho biết nó được tạo ra bởi Ainz, khuôn mặt hiền lành của Cocytus đã làm cho nó ngạc nhiên. Không đúng, việc hàm dưới của Cocytus đang tạo ra những tiếng lách cách là một dấu hiệu cho thấy ông đang phải chịu một cú sốc lớn. Đó sẽ là một câu trả lời chính xác hơn.

"Ohhh! Tôi nghĩ mình đã không thể hiện thái độ tôn trọng với sứ giả của Ainz-sama! "

Death Knight ra hiệu dừng Cocytus chuẩn bị quỳ gối trước mặt nó, và nói với ông ấy những câu đã nói ở phòng Shalltear.

Tuy nhiên, sẽ rất khó để bên kia hiểu rằng nó chỉ là một undead thấp kém, vì vậy nó quyết định bắt đầu bằng việc nói với Cocytus rằng nó và ông có địa vị ngang bằng nhau.

"Tôi hiểu rồi, ngài cũng đã yêu cầu như vậy với Shalltear khi ngài đến nơi ở của cô ấy. Well...Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy làm như vậy đi."

Có phải vì bản tính của Cocytus là một chiến binh? hay vì ông ấy là một người đàn ông? Dù với lý do nào, ông dường như chấp nhận điều đó nhanh hơn nhiều so với Shalltear.

"Đây không phải là một nơi thích hợp để đón tiếp sứ giả đặc biệt của Ainz-sama. Nếu ngài không bận tâm hãy vào căn nhà của tôi nói chuyện được chứ?"

Cơ thể của Death Knight không bị ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi vì vậy đứng ở đây cũng sẽ ổn. Tuy nhiên, nó không có lý do gì để từ chối lời mời của Cocytus. Cũng giống như Cocytus đã nói, sự tôn trọng mà ông ấy thể hiện không chỉ đơn giản là sự tôn kính với chủ nhân của ông ấy. Từ chối lời mời sẽ tạo lên hình ảnh không tốt cho cả hai phía.

Nó đi theo Cocytus vào quả cầu tuyết lớn.

Các bức tường, trần nhà và đồ đạc dường như được làm từ băng. Chúng có lẽ giống như là những tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, nó cũng không khác nhiều so với những căn nhà bình thường.

Tuy nhiên, căn nhà quá lớn. Nó lớn đến nỗi Cocytus có thể xoay thanh kiếm của mình mà không gây ra bất cứ vấn đề gì với đồ nội thất. Căn nhà có thể được thiết kế với ý tưởng, có thể chiến đấu thoải mái trong nhà.

Họ đến một nơi giống như là một phòng họp.

Death Knight từ chối khi được phục vụ đồ uống. Những người phục vụ cũng đã chuẩn bị đồ uống cho nó khi nó đến nơi ở Shalltear, nó cảm thấy áy náy khi khiến người khác chuẩn bị đồ uống cho mình.

"Tha lỗi cho sự vội vã của tôi dành cho ngài. Nhưng ngài có thể nói cho tôi nghe về các câu hỏi được chứ?"

Cocytus nói chuyện ở vị trí ngồi đối diện với Death Knight, ở giữa là chiếc bàn.

"Ainz-sama đã không sử dụng 'Message', nhưng lại gửi một sứ giả undead đến đây. Vì vậy, vấn đề ngài sắp nói hẳn là rất quan trọng, nhưng cụ thể là vấn đề gì ?"

Death Knight hiểu rằng chủ nhân muốn nó nói câu "Xin lỗi, điều này không có gì quan trọng", nhưng nó cũng hiểu rằng đối với các thủ vệ, mọi thứ liên quan đến Ainz-sama nói đều là những vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, niềm tin đó của các thủ vệ không phải là điều mà chủ nhân nó mong muốn.

"Ý của ngài là gì khi nói 'không quan trọng', Ainz-sama là một Đấng Tối Cao, người đã tạo ra lăng mộ này và mọi thứ trong đó. Điều gì có thể quan trọng hơn những lời nói của ngài ấy? Ngay cả đối với ngài sự nhún nhường của tôi cũng chỉ có giới hạn."

Những từ ngữ của Cocytus vang lên mạnh mẽ với Death Knight, và nó gật đầu với sự tán thành.

Hai người nhìn nhau lần nữa, ánh mắt của họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc - một khoảnh khắc ngắn ngủi - nhưng cũng là quá đủ. Giao tiếp bằng linh hồn của họ còn hơn cả những lời nói thô sơ.

Hai người đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, và mở rộng đôi tay, và họ bắt tay nhau.

Là những chiến binh mạnh mẽ có niềm tin mạnh mẽ vào lòng trung thành, trung thực và phục vụ nghiêm túc, họ cảm thấy thân thiết khi nhìn vào linh hồn của nhau.

"-Thật tuyệt, vì tôi đã gặp ngài."

Death Knight rống lên nhẹ nhàng biểu lộ sự đồng ý.

Miễn cưỡng, cả hai đều không muốn trở thành người đầu tiên ngồi xuống vì vậy cả hai cũng ngồi xuống một lúc.

"Vậy thì, bây giờ chúng ta nên bắt đầu chủ đề chính của hôm nay. Ainz-sama đã nói điều gì?"

Death Knight yêu cầu Cocytus nói về các mối quan hệ với những người khác. Về những người mà ông cảm thấy gần gũi và thân thiết nhất.

Cocytus chớp mắt - tất cả những con mắt được làm từ một chất liệu đặc biệt đều chớp cùng một lúc, cảnh tượng đó thật ấn tượng.

"Thân thiết và gần gũi nhất sao...A, thật là một câu hỏi khó."

Cocytus khoanh hai trong bốn cánh tay của mình lại.

"Gần gũi và thân thiết có nghĩa là những người tôi thấy thân thiết nhất sao? hay là một cái gì đó khác."

Death Knight chỉ ra rằng ông là người đầu tiên được hỏi câu hỏi này. Khi Cocytus rơi vào suy nghĩ, ông gầm lên.

"Nếu tôi biết ý định của Ainz-sama, tôi có thể đưa ra cho ngài một câu trả lời tốt hơn. Nếu câu hỏi đó chỉ giới hạn với những thủ vệ tầng thì tôi nghĩ đó là Demiurge. Nếu câu hỏi đó bao gồm cả những người bảo vệ khu vực thì nó cũng sẽ bao gồm Kyouhukou và tôi cũng duy trì mối quan hệ với Grant và Gashokukochuuo."

Death Knight gật đầu biểu thị đã hiểu, và đợi chờ Cocytus trả lời tiếp.

Cocytus suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Tôi nghĩ rằng không ai trong những người được sáng tạo bởi các Đấng Tối Cao là không thân thiết với nhau. Tuy nhiên, tôi mới chỉ nói chuyện với họ một vài lần trong quá khứ và tôi không hay gặp mặt họ. Nếu Ainz-sama cho phép tôi cũng muốn gặp mặt họ, những người thủ vệ. Tôi sẽ dành thời gian đến thăm họ và làm thắt chặt các mối quan hệ."

Death Knight đã hứa rằng nó sẽ truyền thông điệp đó đến với Ainz. Xem xét đến cuộc gặp gỡ trước đó của nó với chủ nhân, có một khả năng rất cao nó lại gặp chủ nhân ở bên ngoài một lần nữa, khi rời khỏi quả cầu tuyết. Nó có thể hoàn thành lời hứa với Cocytus sớm hơn dự kiến.

"Còn nữa, mặc dù điều này có thể không liên quan đến câu hỏi nhưng tôi yêu cầu một cơ hội được đến bàn luận cùng Sebas và Albedo về combat trong thực tế - đặc biệt là về những thứ liên quan đến sức mạnh chiến đấu - điều đó chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho Ainz-sama."

Điều này nghe có vẻ giống như một gợi ý mà người ta có thể mong đợi từ một người chiến binh, mong muốn hoàn thiện kỹ năng công thủ của mình. Death Knight có thể hiểu được điều mà Cocytus nói đến và nó sẽ chuyển những mong muốn của Cocytus đến chủ nhân của mình.

Tiếp theo, Death Knight sẽ hỏi Cocytus câu hỏi tiếp theo "Ngài muốn mong muốn điều gì ....ngoài những điều liên quan đến Ainz-sama?"

Cocytus cười toe toét khi bổ sung.

"...Tôi biết có ai đó đã được hỏi điều này và họ mong muốn điều gì đó liên quan đến Ainz-sama. Tôi nghĩ đó là Albedo hoặc Shalltear."

Để bảo vệ bí mật của Shalltear, hiệp sĩ của cái chết đã giữ được sự bình tĩnh của nó trước lời nói của Cocytus.

"Mặc dù tôi không biết câu trả lời của bọn họ có được cho phép hay không. Vậy thì, câu trả lời của tôi là tôi muốn được tiếp tục phục vụ cho người thừa kế của Ainz-sama."

Cocytus giơ tay để chặn Death Knight lại, điều đó cho thấy ông muốn tiếp tục nói tiếp.

"Tôi biết điều này thật bất kính với Ainz-sama. Tuy nhiên tôi cảm thấy. Chúng ta cần một người thừa kế cho việc cai trị liên tục Nazarick. Không có người thừa kế tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai. Nếu như đó là một ai đó không phải là những thủ vệ tầng, chúng tôi cũng sẽ tuân lệnh người đó ngay cả khi đó là một người đến từ bên ngoài Nazarick. Tuy nhiên nếu không có người mang dòng máu của chúa tể chúng ta, chúng ta có thể phát sinh mâu thuẫn về cảm xúc và quan hệ huyết thống. Nhưng nếu Ainz-sama có một người thừa kế chúng tôi những thủ vệ sẽ vui vẻ phục vụ người."

Death Knight không thể nói gì với Cocytus, người đang đứng trước mặt nó và ưỡn ngực lên. Nó cảm thấy rằng nó, kẻ được tạo ra để truyền đạt những mệnh lệnh của chúa tể, không thể hiểu nổi.

"Ahh ...Người thừa kế...Máu của tôi như đang sôi sục..."

Cocytus dường như đang nghĩ về một điều kỳ lạ.

Cuối cùng, ông gật đầu hài lòng.

"....Người thừa kế của Ainz-sama chắc chắn sẽ là một Magic Caster xuất sắc. Trong trường hợp đó tôi sẽ không có cơ hội để dạy ngài ấy Swordsmanship. Mong rằng mẹ của ngài ấy là môt chiến binh....Không, mong muốn đó thật sai lầm, bởi vì ngài ấy là một Caster vì vậy ngài ấy sẽ cần một chiến binh tài năng để bảo vệ cho ngài ấy, do đó tôi sẽ đảm nhận công việc đó. Tôi sẽ dạy cho ngài ấy cách để đối phó với những kẻ tấn công cận chiến - có tôi ở xung quanh không có thứ gì hay một ai có thể đe doạ đến ngài ấy. "

Đôi mắt được làm từ một chất liệu đặc biệt của Cocytus dường như đang nhìn thấy một quang cảnh tuyệt đẹp mà chỉ có ông ấy mới có thể nhìn thấy.

"Ohhh....Đúng như vậy, ta rất mạnh ta sẽ không để những kẻ thù yếu như các ngươi đến gần thiếu chủ của ta. Hmph hãy đến đây nếu các ngươi không sợ chết!"

Cánh tay của Cocytus đang di chuyển khi ông giết những kẻ thù ảo trong sự cố gắng.

Ông chỉ trở lại với thực tại khi Death Knight nói cảm ơn Cocytus vì đã dành thời gian cho nó.

"...'Ho một tiếng' Ahem. Vậy thì...tôi tin rằng điều tôi vừa nói là khá quan trọng, xin ngài vui lòng thông báo cho Ainz-sama về vấn đề người kế thừa."

Khi Death Knight rời khỏi quả cầu tuyết và bước vào một thế giới tuyết, những lời nói của chủ nhân lại vang lên trong đầu nó, đúng như những gì nó đã mong đợi.

Death Knight kéo dài bước chân của nó để đi nhanh hơn theo đúng kế hoạch. Không, bởi vì còn một khoảng cách xa nữa giữa vị trí hiện tại của nó và vị trí được chỉ định, nó cần phải di chuyển nhanh hơn để tránh lãng phí thời gian của Ainz. Với một tiếng gầm mạnh mẽ, Death Knight chạy nước rút lao mình thật nhanh về phía trước. Nó hất tung tuyết sang hai bên bằng những bước chân, tất cả để hướng về phía chủ nhân càng nhanh càng tốt.

Ngay khi nó đến vị trí được chỉ định và nhìn xung quanh, một màu đen thăm thẳm làm hỏng màu trắng tinh khiết của thế giới này. Thêm nữa, bởi vì Death Knight cũng là một sinh vật có màu đen, có thể nói rằng màu đen của thế giới này đã tăng lên.

"Xin lỗi vì làm cho ngươi phải vội vàng, và ngươi hãy cố gắng không để tạo ra quá nhiều tiếng ồn, nó sẽ làm thu hút sự chú ý."

Khi nghe những lời nói đầu tiên của chủ nhân, hiệp sĩ của cái chết lập tức im lặng.

"Các khu vực của Cocytus được canh gác bởi các tôi tớ được gọi với cái tên Frost Virgins, và chúng có khả năng nhìn xuyên qua tàng hình, vì vậy ta không thể chờ đợi ở đó. Ahhh, chờ đợi ở đó thực sự chứa đầy rủi ro. Được rồi, giờ hãy cho ta nghe báo cáo của ngươi."

Death Knight bắt đầu báo cáo và Ainz gật đầu một cách vương giả khi lắng nghe.

"Ta hiểu rồi. Well, ta hiểu sự giống nhau giữa Cocytus và Demiurge, và lý do họ hợp nhau. Vì sao Entoma không bao gồm trong đó...có thể là vì những cô hầu gái của Sebas không cùng một lĩnh vực với Cocytus. Mặc dù, Grant, Kyouhukou và Gashokukochuuo cũng ở những lĩnh vực khác nhau...well, cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại về việc đó."

Sau khi nhận ra rằng chủ nhân của mình đã hiểu, Death Knight tiếp tục nói đến một yêu cầu không liên quan gì đó. Ainz gật đầu tán thành nhiều lần khi anh lắng nghe.

"Trong số những người thủ vệ bên trong Nazarick, ba người đó có thể được coi là những người đứng đầu trong class chiến binh. Cocytus có lợi thế hơn so với Albedo, nhưng không thể đánh bại Sebas. Albedo có thể có khả năng đánh bại Sebas, nhưng lại không thể đánh bại Cocytus. Và yêu cầu trao dồi những kỹ năng chiến binh thực sự phản ánh đúng tính cách của Cocytus...Mặc dù, bọn họ có thật sự trở lên mạnh hơn nếu làm vậy không? Nếu sự mạnh mẽ của họ hiện nay có được bởi dữ liệu của họ nói vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là giới hạn của họ cũng được quyết định bởi dữ liệu của họ đúng chứ?"

Chủ nhân của nó rơi vào im lặng và nhìn xuống tay của mình. Death Knight cảm thấy rằng những lời nói đó không hướng về nó, vì vậy nó giữ im lặng và tiếp tục đứng im.

"Đôi tay này có thể cầm, nhưng không thể sử dụng được một thanh kiếm tốt. Điều đó không phải thể hiện cho quan điểm của mình nhỉ? Nếu giới hạn của họ đã được quyết định bởi dữ liệu , chúng ta phải cẩn thận hơn, bởi vì chúng ta không biết có những nguy hiểm nào."

Death Knight không biết làm thế nào để giúp đỡ cho sự không thoải mái của chủ nhân, và nó giữ im lặng trong suốt thời gian đó. Tất nhiên, chủ nhân của nó cũng không mong đợi Death Knight có thể nói bất cứ điều gì cho vấn đề này.

Hướng nhìn của Ainz thay đổi, và hướng vào Death Knight.

"Nếu có thể, mình muốn có một Death Knight sinh ra một cách tự nhiên từ đâu đó và đào tạo nó cùng với một Death Knight được mình triệu hồi, để xem kết quả có sự khác biệt không....Ah, có phải Death Knight tự nhiên có tồn tại? Nếu làm như vậy, mình có thể điều tra được rất nhiều thứ, mặc dù .... Theo mình nghĩ, thu thập được thông tin này từ yêu cầu của Cocytus khi trả lời câu hỏi là rất quan trọng. Ah, hãy nhận lời xin lỗi của ta. Chúng ta hãy quay lại chủ đề. Còn câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo thì sao?"

Khi Death Knight đề cập đến vấn đề con nối dõi của Ainz, khuôn mặt của chủ nhân nó biểu hiện sự mơ hồ.

"...Eh? What the hell?"

Death Knight nghĩ rằng nó đã được yêu cầu lặp lại, và vì vậy nó lặp lại câu trả lời của Cocytus.

"Những đứa trẻ ..."

Ainz nhìn vào eo của mình và nghiêng đầu.

"Làm sao ông ấy mong mình có một đứa trẻ ? Sinh ra bởi ma thuật sao? Có lẽ phép thuật siêu cấp có thể làm được điều đó..."

Death Knight theo dõi khi chủ nhân của mình tự túm lấy đầu, nó không thể giúp chủ nhân.

"Không, đó sẽ là một sự lãng phí quá lớn, vì vậy không thể làm thế. Trẻ con....Well, hiện tại, không cần phải lo lắng về điều đó. Mặc dù Cocytus lo lắng về việc không có Đấng Tối Cao nào còn ở lại...Huh. Well, chắc chắn ta hiểu được cảm giác đó. Ta đã từng có cùng cảm giác như vậy. Nếu có ai đó cũng ở lại đến cuối cùng...well, mọi việc có lẽ đã khác. "

Những lời đó không nhắm vào Death Knight. Nó có thể thấy rằng chủ nhân đang nhìn vào một nơi nào đó xa xăm, vào một nơi nào đó không phải ở đây, vào một thời điểm khác không phải lúc này. Ainz lắc đầu, và quay trở lại nhìn Death Knight.

"Được rồi. Trong tương lai, hãy yêu cầu mọi người đừng trả lời bất cứ điều gì liên quan đến ta cả."

Death Knight gật đầu thật sâu, biểu lộ đã hiểu.

"Vậy thì, tiếp theo sẽ là cặp sinh đôi dark elf. Vì có hai người, ngươi có thể không có đủ thời gian để hỏi những câu hỏi đó, nhưng ta nghĩ rằng ngươi sẽ ổn thôi. Ta sẽ để điều đó cho ngươi."

Khi nó nhìn chủ nhân của mình rời đi bằng sức mạnh của chiếc nhẫn, Death Knight rống lên và bắt đầu hướng tới tầng kế tiếp.

**Part 5**

Sau thế giới băng giá lạnh lẽo, nó đã đến một khu rừng tuyệt vời.

Sau khi đi dọc theo con dường lát đá và ra khỏi đấu trường Colosseum, một vùng đất rộng lớn màu xanh lá trải dài trước mắt dường như không có giới hạn.

Độ ẩm và nhiệt độ của không khí xung quanh rất có lợi cho sự sống, và bất cứ ai ở đây cũng sẽ có thể ngửi thấy dấu hiệu của tự nhiên và lượng oxy dồi dào trong không khí. Tất nhiên, là một Death Knight thuộc class undead, nó không cần phải thở, vì vậy tất cả những gì nó biết về nơi này là những cảm xúc chủ nhân đã trao cho nó.

Death Knight sải bước về phía cái cây đặc biệt nhất trong vùng lân cận.

Đó là một cái cây khổng lồ.

Chiều rộng của nó trông ấn tượng hơn chiều cao, và người ta có thể mô tả nó như một cái cây mập, lùn.

Ngay khi nó bước tới gốc cây khổng lồ, giọng nói cao của đứa trẻ vang lên từ phía trên.

"Oi-có một Death Knight, ở đây-"

Nhìn lên, nó nhìn thấy hình dạng của Aura, một trong những người thủ vệ của tầng này, ở độ cao hơn 20 mét so với vị trí nó đứng. Cô ấy đang treo ngược mình lơ lửng trên một trong những cành cây, cô gập đầu gối của mình lại như một chiếc móc giúp cơ thể treo lủng lẳng ở đó, vì vậy nhìn tư thế của cô giống như một con dơi. Tóc của cô bị kéo xuống bởi trọng lực, làm lộ ra vầng trán.

"Vậy người kích hoạt cổng dịch chuyển là ...?"

Death Knight nói cho cô biết, nó là người cô đang muốn biết trong câu hỏi nghi vấn của mình.

"Lên trên và xuống dưới. Tổng cộng là hai lần. Đều là ngươi?"

Death Knight tự tin khi thừa nhận điều đó, và Aura lộ ra một biểu hiện của sự suy nghĩ sâu sắc, cô chìa môi của mình như một con vịt.

"Hm-mm. Death Knight...có phải ngươi nằm dưới quyền của Shalltear không?...Hoặc nếu đó không phải là Shalltear....Ohhhhhh! Được rồi-"

Aura dùng đầu gối của mình móc chặt vào cành cây rồi lấy đà lộn nhào cơ thể một vòng, và ngồi thẳng trên cành cây đó. Bởi vì cô không mang giày, nên nó có thể nhìn thấy những ngón chân của cô ấy.

"Thế thì tại sao ngươi lại đến đây....Ngươi muốn gì?"

Death Knight giải thích cho Aura rằng nó ở đây bởi vì Đấng Tối Cao muốn đặt một vài câu hỏi cho thủ vệ tầng này. Ngạc nhiên, Aura bỗng nhiên mất thăng bằng sau khi nghe xong.

Mặc dù rơi xuống từ độ cao này sẽ không gây tổn thương cho Aura, Death Knight vẫn quyết định giúp cho trò chơi của cô ấy an toàn, và mở rộng cánh tay của mình để bắt lấy cô, nhưng sau đó nó nhận ra rằng cơ thể của mình được bao bọc bởi gai nhọn. Nếu nó đỡ lấy cô ấy với những chiếc gai nhọn đang găn chặt vào cơ thể, điều đó sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, nó cảm thấy không ổn vì không thể làm bất cứ điều gì khi cô ấy đang rơi xuống.

Đây là một biểu hiện rất phổ biến với những con quái vật được triệu hồi, nếu chúng được ra lệnh chúng có thể hành động một cách nhanh chóng, nhưng nếu không có lệnh, hành động của chúng sẽ chậm chạp và mâu thuẫn. Nếu chúng thông minh hơn, chúng có thể hành động theo ý mình để tránh những thất bại, nhưng tiếc rằng, Death Knight không phải là một sinh vật thông minh.

Trong khi Death Knight vẫn còn đang suy nghĩ về việc phải làm gì, Aura đã lấy lại được sự cân bằng.

"Aiyaya, điều đó thật nguy hiểm - vậy ngài là người được Ainz-sama tạo ra sao? Đúng như mong đợi! chỉ cần, uh, đ-đợi một chút."

Aura đứng lên cành cây và nhảy lên. Cô dùng chân đẩy các nhánh cây giống như là một viên đá lướt trên mặt nước, cô di chuyển nhanh chóng và dễ dàng vượt qua các cành cây khổng lồ.

Sau một lúc, cô đã đi được khoảng 20m dọc thân cây, cô biến mất vào một bên của thân cây, như thể cô đã bị hút vào đó. Chắc phải có một cánh cửa bí mật ở đó, cho phép cô vào bên trong thân cây.

Death Knight căng tai lên lắng nghe, và từ trong không khí vọng đến một âm thanh gì đó giống như một tiếng hét từ Aura.

"Mare! Chúng ta có một vị khách! Đó là một sứ giả từ Ainz-sama! Nhìn vào ngươi đi, xung quanh ngươi đang như là một mớ hỗn độn, hãy tự mình làm sạch đi!"

Ngay sau đó, một phần của thân cây mở ra như một của sổ. Sự thật, nó đúng là một cửa sổ. Vì thế, Death Knight có thể nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng chắc chắn không phải phát ra từ Aura.

"E-em đã nhận ra rồi....Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức, vậy Nee-san, chị đi trước đi..."

"Nếu ngươi cố gắng ngủ lại một lần nữa ta sẽ đánh ngươi!"

"V-vâng..."

Âm thanh tiếp theo to hơn vang lên làm cho Death Knight tự hỏi chắc ai đó phải ghét cái cửa sổ lắm mới đập mạnh như vậy. Sau đó là âm thanh của một người chạy xuống cầu thang.

Một lúc ngắn sau đó, một âm thanh khác xuất hiện trong khi một cánh cửa khác được mở ra.

"Xin lỗi đã để ngài đợi lâu!"

Một phần của thân cây mở ra với hình dạng một cánh cửa.

Khi Death Knight nhìn vào bên trong, nó nhận thấy thân của cái cây khổng lồ này rỗng. Có một cây cột trụ lớn ở giữa, với một cầu thang xoắn ốc uốn quanh nó. Cầu thang đó dẫn đến nơi ở của hai đứa trẻ sinh đôi đang sống.

"Well, kích thước của các đồ nội thất ở đây đã được thiết lập như vậy và chúng tôi không thể thay đổi nó, vì vậy ngài có thể mang thứ này vào không?"

Một số dungeon được thiết kế để cho phép bất cứ ai đi vào, vì vậy cửa ra vào và đồ nội thất của dungeon có thể tự động điều chỉnh kích thước để cho phép những người cao lớn và những thứ cồng kềnh vào. Bằng cách này, người chơi có thể giữ những con quái vật lớn và loại bỏ việc những con quái vật bị kẹt lại bởi địa hình và từ từ bị những người chơi tỉa chết từ xa. Một số người thiết kế game cũng sử dụng nguyên tắc này để có thể cho nhiều gã khổng lồ có thể cùng vào được một căn phòng chật hẹp như một trò đùa, nhưng Death Knight và chủ nhân của căn phòng này không biết gì về điều đó.

Và dĩ nhiên, một số người chơi đã sử dụng một vài thủ đoạn để đạt được những lợi ích lớn hơn- sát thương trong bán kính của đòn tấn công sẽ tăng lên tùy thuộc vào số lượng đối thủ tập chung lại trong một nơi nhỏ bé.

Để đối phó với những mối lo ngại hợp lý này, các nhà phát triển đã phản ứng bằng cách ngăn chặn việc mở rộng kích thước của dungeon theo kích thước của quái vật, vì vậy ngay cả khi một người bước vào một căn phòng mà các đồ đạc đã được mở rộng, mọi thứ trong căn phòng đó vẫn sẽ giữ nguyên kích cỡ.

Tuy nhiên với quy tắc này, có thể tạo ra các đoạn mà không ai có thể vượt qua, tạo thành các địa điểm bất khả xâm phạm của các Guild. Hệ thống quy tắt 'Ariadne' tạo ra để kiểm duyệt các tình huống như vậy trong các dungeon.

Giải pháp để giải quyết khá là đơn giản- đó là trang bị các item cho phép tất cả mọi người có thể đi qua những nơi đó.

Một trong những item như vậy đang nằm trên ngón tay của Death Knight, cơ thể của nó dần co lại. Nó giống như một vậy phẩm tạm thời mà mọi người có thể mua trong Cash Shop. Khá bé nhỏ, và bây giờ Death Knight chỉ cao hơn những Dark Elves đứng bên cạnh nó một chút.

"Vậy thì, ngài có thể đi cùng tôi được rồi chứ?"

Death Knight đã nói với Aura là nó hy vọng nó có thể trò chuyện với cô ấy như hai người đồng cấp. Là một trong những thủ vệ tầng, cô đã mất một chút thời gian để chấp nhận yêu cầu đó, nhưng sau khi chớp mắt một vài lần, cô nói, "làm vậy đi".

"Mmm- vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng làm như vậy. Và ngài cũng không cần đến một trong hai địa điểm ưu thích của tôi."

Death Knight theo sau Aura lên chiếc cầu thang xoắn ốc.

Điểm cuối của chiếc cầu thang là nơi mà hai người họ thường sống.

Đó là một căn nhà ấm cúng có đầy đủ đồ nội thất làm bằng gỗ. Các bức tường không được sơn hoặc dán giấy dán tường, mà được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, trần nhà và sàn nhà được trang trí tốt. Nó mang đến cảm giác bình an và dễ chịu. Mặc dù ban đầu khổng thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc cửa sổ từ bên ngoài, nhưng các phòng đều được trang bị các cửa sổ được che giấu cẩn thận để cho ánh nắng mặt trời ấm ấp từ bên ngoài chiếu sáng nội thất bên trong.

Bên kia cầu thang là phòng khách, nhà bếp, lối vào các phòng khác nhau, tiếp tục là cầu thang xoắn ốc, và cánh cửa dẫn ra bên ngoài, đó là nơi mà Aura đã sử dụng để vào nơi này.

"Hãy xem bất cứ thứ gì mà ngài thích? Hay ngài chưa từng thấy nơi này trước đây?"

Death Knight chỉ ra rằng đó là trường hợp thứ hai và Aura gật đầu trong khi nói, "Là trường hợp đó-"

"Vậy tôi sẽ cho ngài một chuyến đi thăm quan ngắn về nơi này. Nhà của chúng tôi là...well, nếu ngài đã biết về tầng đầu tiên, vậy thì chúng tôi có ba tầng ở đây. Tầng thứ hai có các phòng riêng cho chúng tôi và một số phòng khác, tầng ba là nơi có phòng khách và ban công. Tầng chúng ta đang đứng gồm nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh, vv...về cơ bản chúng tôi sống ở tầng một và tầng hai, tôi có xu hướng dành thời gian ở bên ngoài nhiều hơn là bên trong cây này. Ý tôi là thay thì ngủ trên giường, tôi muốn triệu hồi một trong những vật nuôi của mình và ngủ trên chúng hơn. Sẽ tuyệt vời hơn khi da của chúng gồ ghề. Vì vậy, thông thường, người duy nhất ở trong cây là... tại sao nó không ở đây?!"

Aura thở dài.

"Ngài có thể ngồi chờ ở đó không? Có vẻ như Mare chưa chuẩn bị xong, tôi nói với ngài này, đứa bé đó... "

Sau khi Death Knight hỏi xem có vấn đề gì với cậu bé đó, Aura ngồi xuống và mặt cô ấy lộ ra những dấu hiệu của sự thất vọng.

"Anh bé đó...khi nó không có việc gì, nó sẽ ngủ, ngủ và ngủ, oh, và nó sẽ hạ thấp nhiệt độ trong phòng xuống, rồi chốn vào chăn và không di chuyển chút nào. Khi đến lượt tôi đi tuần tra, nó sẽ ngủ trong phòng của mình cả ngày! Khái niệm thức dậy sớm của nó, thay vì là buổi sáng lại là buổi trưa, và nó sẽ làm tương tự như vậy trong cả những ngày đến lượt nó tuần tra rừng, mặc dù không có điều gì xấu về việc đi dạo trong rừng khi mặt trời lặn cả ….nó phải ở đây rồi chứ? Tôi sẽ tặng cho nó một thứ tốt đẹp..."

Aura vừa nói, âm thanh của một cánh cửa mở ra phía trên, tiếp đó là một tiếng bước chân nhỏ nhẹ.

Mare cuối cùng cũng xuất hiện. Tâm trí của cậu vẫn ở trên giường và đôi mắt chỉ mở một nửa. Lông mày của Aura rướn cao hơn.

"T-t-tôi thật sự xin lỗi vì đã đến muộn..."

Death Knight trả lời rằng điều này là không thể tránh khỏi khi nó đến mà không đưa ra bất kỳ thông báo trước nào.

"N-nhưng t-tôi đã làm cho sứ giả của Ainz-sama phải chờ đợi...điều đó...điều-"

"...Haa. Mare. Ngài ấy đã nói là không sao cả. Thay vì lãng phí thời gian của ngài ấy, hãy ngồi xuống đi."

"Uuu...mm."

Sau khi Mare ngồi xuống, Death Knight lịch sự từ chối đồ uống được chuẩn bị, trước khi giải thích rằng nó ở đây để thay mặt chủ nhân hỏi một vài câu hỏi.

Hai người họ lập tức làm ra biểu hiện nghiêm túc, đôi tai dài của họ hơi giật giật. Nhìn thấy biểu hiện của hai người họ như vậy có nghĩa là họ sẽ không bỏ lỡ bất cứ từ nào, Death Knight nói câu hỏi của mình.

"...Eh?"

"...Eh?"

Âm thanh của cặp song sinh chồng lên nhau. Có vẻ như câu hỏi đã làm họ ngạc nhiên. Hay đúng hơn, nội dung câu hỏi là một sự ngạc nhiên.

Death Knight gật đầu đáp lại câu hỏi nghi ngờ của Aura.

"Là, là, như vậy sao? V-vậy, Nee-san ...về chuyện đó..."

"Mhm. Vì đó là Ainz-sama, ngài ấy hẳn phải có một kế hoạch lớn trong suy nghĩ. Ai biết được, ngài ấy hẳn phải lên kế hoạch sắp xếp một thứ gì đó lớn hoặc một cái gì đó tương tự. Ah, tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Để xem nào, ngoài Mare ra thì những con thú của tôi cũng không được tính. Điều đó, chắc có Albedo và ….Shallteal, tôi đoán vậy. "

"Đ-đúng vậy, về điều đó, t-tôi không, c-có bất kỳ..."

"Ah, well, Mare thích ẩn mình trong phòng để đọc sách. Tại sao em không ra ngoài và nhận lấy ánh sáng mặt trời?"

"E-em không thực sự thích di chuyển xung quanh bên ngoài...như vậy. Nên ...và ...và em thích ở trong phòng của em để đọc sách..."

"Nhìn nó, thật khó tin nó là một trong hai thủ vệ tầng này, phải không thưa ngài?"

Thủ vệ của mỗi tầng đều có những khả năng đặc biệt của riêng họ.

Trong số những thủ vệ, Shalltear được coi là người mạnh nhất xét về khả năng tổng thể của cô.

Người đứng vị trí thứ hai là Mare Bello Fione, đó là người giỏi nhất trong những cuộc chiến quy mô lớn.

Vị trí thứ 3 thuộc về Cocytus vì kỹ năng và khả năng của ông với vũ khí, tiếp theo là Sebas người xuất sắc nhất trong các trận chiến hand-to-hand, và cuối cùng là Albedo, người tự hào có sức phòng thủ mạnh nhất.

Tương tự như vậy, ở vị trí thứ 6 là Aura Bella Fiona, người mạnh nhất trong các trận quần công, và sau đó là Demiurge khi ở dạng thứ 3- dạng độc ác nhất trong những ác quỷ ở Ainz Ooal Gown- có nhiều sự nam tính và trí thông minh nhất.

Ở vị trí trên cùng của chiếu dưới là Victim .Thật đáng tiếc, ngài ấy không thể xem là mạnh nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào, mặc dù cố gắng lắm, thì cũng chỉ có thể nói rằng ngài ấy là người giỏi nhất trong việc gây cản trở đối phương.

Trong toàn bộ Nazarick, chỉ có nhiều nhất là hai người có khả năng đánh bại Mare là Shalltear Bloodfallen và Albedo. Tuy nhiên, ngay cả cô chị sinh đôi của Mare cũng có thể túm lấy đầu của Mare khi cô cảm thấy khó chịu, khi nhìn nhận sự khác biệt về sức mạnh giữa Aura và Mare -người được xếp vị trí mạnh thứ 2 trong các thủ vệ- đối lập hình ảnh đáng thương của Mare hiện giờ. Đối với Death Knight, vì là undead nên không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nó có thể bình tĩnh đánh giá tình hình, điều này có thể được coi là đặc ân của mỗi loài.

"Trong bất kỳ trường hợp nào, đi ra ngoài và có vài người bạn đi!"

"Eh, nhưng, làm cách nào để em có thể kết bạn? "

"Ngươi không cần suy nghĩ về những việc như thế. Gây rắc rối cho một vài người, ngồi xuống với họ, và cuối cùng họ sẽ không thể im lặng mãi được và sẽ bắt đầu nói chuyện. Sau đó, ngươi cứ để cho tình hình phát triển tự nhiên và thế là ngươi sẽ có một người bạn!"

"Ehhh-"

"Như chị đã nói, rồi tất cả những gì ngươi cần làm tiếp theo là chào hỏi họ. Sau đó, họ sẽ bắt đầu nói chuyện với ngươi. Bên cạnh đó, chỉ có những chàng trai mang tính hướng ngoại mới có thể tham gia vào một nhóm bất cứ lúc nào, vì vậy ta sẽ không bảo ngươi làm điều đó. Và khi ngươi ở Nazarick, ngươi có thể gặp những người khác bất kỳ lúc nào ngươi muốn phải không?"

Để đáp lại những tiếng "Uuu,uu,được rồi-" của Mare, Aura đã diễn đạt một cách trang trọng và gật đầu với tiếng "Hmph".

"Ah, um. Well, hãy để Ainz-sama biết. Mare từ hôm nay sẽ làm việc chăm chỉ để kết bạn, vì vậy ngài ấy cũng không cần lo lắng về điều đó. Ahhh, bắt đầu với thủ thư (Librarian), ít nhất hai người sẽ có những mối quan tâm giống nhau."

"Ah, uuu, um...nếu đó là Librarian-san, thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ?"

Death Knight hứa sẽ truyền đạt những lời nói này đến chủ nhân của nó.

"Mặc dù ngươi không có nhiều người bạn ở đây bây giờ, nhưng sẽ ổn thôi, chỉ cần một khoảng thời gian nữa trôi qua là ngươi sẽ có một vài người bạn . Phải vậy không, Mare?"

Death Knight đồng ý với Aura khi nó thấy đầu của Mare gật gật với tốc độ cao.

"Tiếp theo, về, về câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi cuối cùng phải không? Chỉ có hai câu hỏi phải không? Sau đó, có thể, có thể có thứ gì đó mà chúng ta vẫn chưa làm theo mệnh lệnh của Ainz không?" (chắc là Mare đang nói)

"Đó là vì Mare không có ai gần gũi và thân thiết ngoài chị, phải không?" (chắc là Aura)

Death Knight trấn an hai người bọn họ bằng việc nói rằng, nó chỉ yêu cầu các thủ vệ khác trả lời cùng một câu hỏi giống nhau.

Sau khi Death Knight chắc chắn rằng họ đã hiểu, nó tiếp tục nói câu hỏi thứ hai.

"Những gì tôi muốn sao? Well, tôi muốn mình có thêm một con ma thú mới! tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó!"

"....Nee, nee-san, em nghĩ, em nghĩ câu hỏi mà ngài ấy hỏi có nghĩa là những thứ chúng ta cần để bảo vệ tầng này..."

Trước khi Death Kinght có thể ngừng hai người họ lại, Aura vặn vẹo, với một gương mặt ửng đỏ.

"Chị biết điều đó! Đó là lý do tại sao ta yêu cầu một con quái vật huyền diệu mới, không có gì sai trái với yêu cầu đó, phải chứ? Ta có thể thắt chặt an ninh hơn nữa theo cách đó!"

"Ah, uu, um. Đ-đó là sự thật. X-xin lỗi."

"Và nếu có thể, tôi muốn yêu cầu một con ma thú có thể bay. Nói về điều đó, Mare, còn em? Em muốn điều gì?"

"Ah, chuyện đó, er, về chuyện đó, em ... em sẽ rất vui nếu có một vài con quái vật hệ thực vật ở trong nhà. Em sẽ chăm sóc chúng và giữ cho chúng không bị khô héo."

"Hiểu rồi, chuyện này cũng không phải là giống nhau sao?"

"Uuu, nhưng, nhưng ngoài việc đó ra, chúng cũng có thể bảo vệ tầng nữa..."

"Giống như mình đã nói, họ cũng giống nhau, phải chứ? Có lẽ sau một thời gian nữa hai người họ sẽ nghĩ về những thứ gì đó khác biệt, nhưng ngay bây giờ, họ giống nhau, đúng chứ?"

"Mm, yeah, tôi mong những quái vật thực vật đó giống như vậy ...."

Hai người dường như đang trò chuyện theo một cách mà chỉ hai người họ có thể hiểu. Vì không có nhiều điểm khác nhau trong câu trả lời của hai người, vì thế Death Knight có thể nói vào lúc này, công việc của nó phải thực hiện ở đây đã được hoàn thành.

Death Knight cho cả hai người biết là sẽ rời đi, và đứng dậy từ chỗ ngồi. Hai người họ đứng lên để tiễn nó đi.

Nó đi theo cặp song sinh xuống hết cầu thang, và trả lại chiếc nhẫn khi nó đi ra ngoài.

Deaht Knight vẫy tay chào lại cặp song sinh đang vẫy tay chào nó và tiến về phía đấu trường Colosseum. Đó là nơi có cánh cổng dịch chuyển tới tầng 7.

Trước khi nó vào, chủ nhân của nó lại tới một lần nữa.

Khi nó tiến về một trong những phòng trên đấu trường, nó nhìn thấy chủ nhân dựa vào bức tường và đọc một cuốn sách.

"-Đúng lúc lắm."

Ainz đóng sách lại và đưa nó vào túi không gian trước khi gật đầu.

"Không cần chào hỏi. Hãy nói cho ta biết ngươi đã biết được những gì."

Vì đây là lần thứ ba nó làm điều này nên Death Knight đã học được cách tóm tắt những điều nó biết.

"Ta hiểu rồi, đối với Aura, người gần gũi và thân thiết của cô bé là Albedo và Shalltear, đúng không? Tất cả họ đều là những người thủ vệ. Nhưng tại sao lại không thấy họ đề cập đến Yuri Alpha, hoặc Pestonya Shortcake Wanko, hoặc Eclair Egglair Egglayer?"

Death Knight lắc đầu không biết.

"....Ra là thế. Ta nghĩ rằng họ sẽ được bởi vì tất cả họ là NPC nữ...Well, hiểu biết của ta về Shalltear là ít nhất. Rối cuộc, Peroroncino-san tạo ra cô ấy như vậy. Albedo, tuy nhiên... nếu những mối quan hệ này chỉ bắt đầu khi chúng ta dịch chuyển tới thế giới này thì nếu chúng ta không quan tâm đến mối quan hệ của bọn họ, thì nó có thể bị phá vỡ từ bên trong, đúng không?"

Death Knight lặng lẽ quan sát chủ nhân, người đã lấy tay che miệng.

Nó có thể nghe thấy những đoạn của bài phát biểu từ phía bên kia của bàn tay.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh có thể nhận ra là "Họ đã bị bỏ rơi trong thế giới mới này một thời gian, không có ý nghĩ quá nặng nề về điều đó vì điều đó không đưa ra được một câu trả lời. Vì vậy, mình cần phải ghi nhớ và suy nghĩ về nó."

"Đó là những điều ta muốn nghe. Ta thấy rằng, yêu cầu về những con ma thú mới. Chúng thậm chí có thể được sử dụng để củng cố Nazarick, không tệ. Well, Mare cũng giống vậy, vậy, ta có thể sẽ nghỉ ngơi để dễ dàng suy nghĩ về những yêu cầu đó. Tiếp theo là Demiurge nhớ không nói những thứ không cần thiết ,ta sẽ để việc đó lại cho ngươi."

Death Knight cúi đầu xuống trước Ainz khi nó dịch chuyển đi, và lên tầng tiếp theo.

**Part 6**

Đó là một thế giới rực rỡ với ánh sáng đỏ.

Dung nham đỏ chảy như sông, với nhiều bong bóng vỡ ra trong những dòng chảy khi nó chạm đến bề mặt.

Có một hiệu ứng gây sát thương nguyên tố lửa ở nơi đây, nhưng hiệu ứng đó đã tạm thời bị tắt đi ,khu vực này chỉ còn cảm giác nóng. Tuy nhiên, bất chấp chữ "chỉ còn", nơi đây không phải nơi mà người sống có thể sống sót dễ dàng. Không khí nóng sẽ dễ dàng thiêu cháy cổ họng và hút hết độ ẩm trong da sau vài giây.

Ngay cả mồ hôi vừa mới rơi xuống cũng sẽ lập tức bốc hơi, làm tích tụ sự mệt mỏi.

Nơi này, hoàn toàn không thích hợp với sự sống, hoàn toàn phù hợp khi mô tả nơi đây là "thế giới địa ngục". Mặc dù vậy, nhiều sinh vật vẫn sống ở đây, đó là một phần của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Ví dụ, quỷ.

Nhiều loại ma quỷ kháng lửa. Ngay cả trong những môi trường nguy hiểm như thế này cũng không làm hại đến chúng. Thật vậy, người ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một số con quỷ trong những đám mây nhỏ và nặng tạo từ khói trong không khí.

Ngoài ra, còn có những linh hồn bị thiêu đốt bởi lửa gọi là mephits, những con quái vật có khả năng kháng lửa. Hơn nữa, người ta có thể tìm thấy những undead có sức đề kháng mạnh với lửa. Ngoài ra-

-Có một dòng chảy uốn khúc của một con sông nham thạch. Death Knight đã đi theo con đường đó, con dường đó chạy dọc đến một con đập. Thỉnh thoảng, Death Knight quay mặt nhìn vào dung nham.

Ngay lúc đó, một sinh vật khổng lồ quằn quại đang theo kịp với Death Knight - mặc dù không biết nó đi bộ hay bơi lội, vì Death Knight không thể nhìn thấy hình dạng nó dưới dung nham- dường như nó mất đi hứng thú với Death Knight, nó bỏ đi.

Đó là người thủ vệ khu vực tầng 7 River of Flame, một slime khổng lồ - Guren.

Là một sinh vật được tối ưu hóa cho khả năng chiến đấu, khả năng chiến đấu của nó được xếp ngang với những thủ vệ tầng.

Nếu Death Knight là một kẻ thù, nó sẽ bị Guren kéo xuống dung nham giống như cát lún bằng những xúc tu của Guren và bị tấn công bởi một đối thủ hầu như không thể nhìn thấy được. Nói một cách đơn giản Guren là một đối thủ còn nguy hiểm hơn cả Demiurge, thủ vệ của tầng này. Bởi vì nó không càn hít thở, nó có thể che dấu cơ thể của mình trong macma, và đánh bại Guren bằng các phương pháp thông thường gần như là không thể.

Mặc dù Death Knight không nghĩ rằng Guren sẽ thật sự tấn công nó và tất cả những gì lúc nãy có thể chỉ là một trò đùa. Death Knight biết rằng ngay cả khi chỉ là một cử chỉ vui vẻ của Guren cũng có thể đã dẫn đến thiệt hại có thể gây chết người cho nó.

Cảm giác nhẹ nhõm là một thứ xa lạ đối với một undead, nhưng khi Guren đã rời đi, Death Knight đã có thể hiểu được cảm xúc đó.

Death Knight tiếp tục di chuyển được một khoảng cách dài. Chẳng bao lâu, nó có thể nhìn thấy một cụm những cột trắng nằm rải rác ngẫu nhiên phía trước. Trước đây nơi này có thể là một ngôi đền hùng vĩ theo phong cách Hy Lạp, nhưng hiện tại các cây cột nằm rải rác như thể chúng bị va chạm dữ dội với nhau, và các pho tượng của các vị thần khác nhau dường như đã bị xúc phạm và bị tàn phá. Trần nhà đã bị vỡ, và một vài mảnh nằm trên mặt đất.

Nó giống như những tàn tích còn lại sau khi ác quỷ đã đánh bại và ném các vị thân xuống từ nơi ở của họ trên trời. Toàn cảnh ngập tràn sự tàn phá.

Và trong đó xa xa có một vài loài quỷ cao cấp hơn nhiều so với Death Knight.

Chúng là những Evil Lord, những ác quỷ có cấp độ 80.

Đôi mắt của họ bộc lộ cảm xúc gì đó giống như sự tò mò. Đó chỉ là một phản ứng tự nhiên khi họ nhìn thấy một sinh vật undead. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nhận ra rằng Death Knight này cùng phe với mình, vì vậy họ đã không đánh thức bản năng ma quỷ cơ bản của mình -bản năng làm cho người khắc đau khổ.

Họ hỏi Death Knight, nó theo lệnh của thủ vệ tầng nào, với sự lịch thiệp tối đa.

Phản ứng của họ đối với câu trả lời của Death Knight là sự vô cùng ngạc nhiên, nó thể hiện qua lời nói của họ. Tất cả họ cung kính cúi chào Death Knight, và hỏi lý do nó đến đây với từ ngữ khiêm tốn nhất.

Và khi họ nhận được câu trả lời của Death Knight là nó đến đây để nói chuyện với người thủ vệ tầng này và hỏi những câu hỏi mà chủ nhân của nó đã yêu cầu, một trong số họ nhanh chóng rời đi và người đó nhanh chóng quay trở lại với một con quỷ khác.

Nó đội một chiếc mũ trắng trên đầu nhưng nhìn chiếc mũ đã khá bẩn thỉu, chiếc mũ để che đậy những đặc trưng của nó. Thân thể của nó như bị xoắn lại và có nhiều chỗ bị sưng lên và nhìn nó có vẻ như chỉ cần thì thầm một vài từ ngữ là có thể biến con người thành ác quỷ.

Nó đeo một lượng lớn trang sức bằng vàng trên cổ, được khắc những ký tự giống như những chữ cái.

"Làm ơn đi theo lối này."

Deaht Knight theo sau sự hướng dẫn của ông ta.

Sau khi đi qua ngôi đền bị tàn phá bởi ma quỷ, dường như họ đã đến trung tâm của khu vực này. Một ngôi đền trắng nhạt dựng trên mặt đất không bằng phẳng, những mảnh vụn vương vãi xung quanh, và trên vị trí ngai vàng là người mà Death Knight đang kiếm tìm.

Death Knight có thể cảm thấy Demiurge đang dùng cặp mắt hẹp như một khe hở để thăm dò nó.

"Demiurge-sama. Thuộc hạ đã dẫn người đưa tin của Ainz-sama đến trước mặt ngài."

"Cảm ơn sự nỗ lực của ngươi. Ngươi hãy rời khỏi đây."

Demiurge từ từ đứng dậy.

Gần như ngay lập tức, Death Knight đã ra hiệu ngừng lại và nói rằng Demiurge không cần hành lễ.

"Tôi hiểu rồi. Ngài là … tôi thấy. Đúng như tôi nghĩ ...là như thế này. Cách đây hơn một giờ, có người đi ngang qua tầng thứ 7, có phải chính là ngài không?"

Không còn nghi ngờ về điều đó. Sau khi Death Knight gật đầu đồng ý, Demiurge mỉm cười.

"Vậy -Ainz-sama có mệnh lệnh gì dành cho tôi?"

Nụ cười của Demiurge dường như lóe lên sự chờ đợi.

Không có gì ngạc nhiên, câu hỏi đầu tiên cũng giống như những lần trước đó.

"Tôi hiểu rồi. Thì ra đây là ý định của Ainz-sama. Well...tôi tin rằng tôi có thể phối hợp với bất kỳ thủ vệ nào khác để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong tất cả những nhiệm vụ tôi luôn tự coi mình là một cái gậy, do đó trong quá trình chiến đấu, tôi nghi ngờ rằng tôi có thể phối hợp tốt với một người trái ngược là Aura. Tôi cảm thấy mình sẽ làm việc tốt nhất khi hợp tác với Cocytus, nhưng như tôi đã nói từ trước, ngay cả khi tôi không thể kết hợp với bất cứ người thủ vệ nào, nếu Ainz-sama muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ so sánh khả năng của tôi với những người thủ vệ khác hoặc những cấp dưới của mình...thực sự, mặc dù tôi không hòa hợp với Sabas ,nhưng tôi sẽ không nghi ngờ ngài ấy sẽ có bất kỳ hành động nào chống lại mệnh lệnh của Ainz-sama."

Mặc dù trước đó Death Knight đã nói chuyện với một số thủ vệ khác, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp một người thực sự cho rằng mình sẽ không hợp với một vài người. Có lẽ nếu Death Knight là một sinh vật sống, nó có thể đã quan sát và hỏi thêm nhiều câu hỏi, nhưng Death Knight là một undead và trái tim của nó không thể bị kích động bởi những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhìn thấy Demiurgu không có ý định tiếp tục nói, Death Knight đã nói câu hỏi tiếp theo.

"...Ham muốn của tôi ư. Thật sự, đó là một thứ gì đó giống như một thử thách..."

Demiurge điều chỉnh lại kính của mình.

"…Tôi có thể hỏi về ý định của những câu hỏi đó không? Oh, xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi, ngài không cần phải trả lời câu hỏi đó cũng được...đó là nhiệm vụ của một cấp dưới tuyệt vời để biết được ý định thật sự của chủ nhân và làm những hành động cần thiết để hoàn thành chúng. Mặc dù, theo sự suy đoán của tôi, ý nghĩ của những câu hỏi này có thể được thu hẹp xuống còn hai câu trả lời, nhưng liệu điều đó có chính xác? Hoặc có lẽ, còn lựa chọn thứ 3..."

Demiurge được miễn nhiễm với nguyên tố lửa, nhưng những giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên trán của anh. Death Knight đã trút bỏ được gánh nặng trả lời câu hỏi của Demiurge, đây không phải khu vực đầu tiên nó đặt ra những câu hỏi của chủ nhân đã giao cho nó. Cuối cùng, Demiurge lẩm bẩm và thở ra vào cuối những suy luận của mình.

"Đó phải là một trong hai giả thuyết này. Thứ nhất, nếu Ainz-sama muốn tôi cho biết khu vực tôi muốn quản lý khi ngài ấy thống trị thế giới, thì lúc đó tôi sẽ yêu cầu mình được quản lý bầu trời."

Death Knight gật đầu. Rốt cuộc, chỉ có chủ nhân mới có thể quyết định ai là người được quản lý bầu trời.

"Trường hợp hai, ngài ấy muốn biết tôi cần điều gì để củng cố Nazarick, thì câu trả lời của tôi sẽ là không cần điều gì cả. Mặc dù tôi không biết bạn có thể truyền tải hết những điều tôi nói đến chủ nhân chúng ta không, nhưng tôi hy vọng ngài sẽ chú ý đến trường hợp này."

Demiurge dang rộng hai cánh tay.

"Vùng đất này, sự thống trị này được Ulbert-sama tạo ra dành cho tôi, vì thế nó chứa mọi thứ để tôi có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thật vậy, nó có thể chỉ là một nơi bị tàn phá đối với ngài, và trung tâm nơi chúng ta đang đứng có vẻ giống như một thứ rác rưởi khô cằn, nhưng có rất nhiều thứ ẩn dấu bên trong nó. Những tàn tích sụp đổ này là minh chứng cho tình yêu thật sự của Ulbert-sama dành cho tôi."

Demiurge nở một nụ cười không giống những nụ cười khác.

"Tuy vậy, một câu trả lời như vậy sẽ thật nhàm chán. Nếu Ainz-sama quan tâm đến cách trả lời, xin hãy chuyển đến ngài ấy câu trả lời thật sự của tôi, có một câu hỏi tôi muốn biết. Ban đầu, ý định tạo ra tôi là để giao cho cai trị mười hai con quỷ, nhưng bây giờ chỉ còn lại bảy. Tôi sẽ rất vui sướng nếu chủ nhân có thể cho tôi biết lý do vì sao."

Demiurge đã đọc tên của những con quỷ bị mất tích -Garira, Iabel, Belias, Kainon, Abiretsia.

"Tôi cầu xin ngài hãy hỏi chủ nhân nếu năm con quỷ này ở trong Nazarick. Vậy, còn câu hỏi nào nữa không?"

Death Knight lắc đầu.

"Vậy thì. Bây giờ, hãy cho phép tôi được hộ tống ngài đến cổng dịch chuyển."

Death Knight thể hiện rằng nó không muốn được hộ tống bởi bất kỳ đoàn tùy tùng nào như vậy. Rốt cuộc, nó rõ ràng hiểu được mong muốn của chủ nhân là không muốn bị nhìn thấy bởi bất kỳ người thủ vệ nào.

Với điều đó, Death Knight đã chia tay với Demiurge, và đi một mình đến cổng dịch chuyển.

Lần này ,chủ nhân của nó đã không ở đó để nói chuyện với nó.

Sau khi vào cổng dịch chuyển và trở lại tầng 9, nó nghe thấy giọng nói của chủ nhân. Nó được ra lệnh đến phòng của Ainz, khi nó bắt đầu định chạy thật nhanh, nó nhớ lại cuộc gặp gỡ với cô hầu.

Thay vào đó, Death Knight đã chọn một cuộc đi bộ êm ả và không bị ai mời vào khiển trách, khi nó nghĩ đến việc đó nó muốn hét lên nhưng đã kịp dùng cả hai tay che miệng để chống lại điều đó.

Sau khi rẽ vài lần, cuối cùng nó cũng thấy được những người hầu đang bảo vệ phòng của chủ nhân. Những người hầu ghi nhớ được Death Knight này từ khi nó rời khỏi phòng, nên ngay lập tức họ bước ra khỏi cửa và đề nó đi qua.

Sau khi cánh cửa mở ra, Ainz nhảy lên sợ hãi và đóng một cái gì đó dưới bàn mà Death Knight không thể nhìn thấy. Sau khi nhận thấy người đã mở cánh cửa là Death Knight, Ainz hít một hơi nhẹ nhõm và giơ tay phải lên.

"...Huh? vậy ra đó là ngươi. Trong giây lát ta đã bị bất ngờ … Well, hãy gõ cửa trước khi bước vào."

Ainz, trong khi cầm cuốn sách bằng tay phải kích hoạt túi không gian của mình, trong khi lúng túng gợi ý Death Knight cẩn thận đóng cửa vào.

Thông thường, chủ nhân của nó có thể cảm nhận được sự hiện diện và vị trí của Death Knight. Có lẽ sự bất ngờ của Ainz đến từ việc anh đã tập trung sự chú ý vào cuốn sách anh vừa cất đi.

"Vậy, hãy nói cho ta nghe câu trả lời của Demiurge."

Khi nghe Death Knight nói về những người gần gũi và xa cách với Demiurge, vì không có gì tốt hơn để nói, Ainz - mặc dù anh không thể biểu hiện gì trên khuôn mặt do là một bộ xương - mỉm cười.

"Ta hiểu rồi. Well, sẽ dễ hiểu nếu ta hình dung về mối quan hệ của hai người tạo ra bọn họ. Touch-san và Ulbert-san. Ah, đó là những ngày tháng ... "

Từ túi không gian của mình, Ainz rút ra một chiếc đĩa bạc lớn hơn bàn tay của mình. Sau khi thao tác với tấm đĩa bạc đó, một hình ảnh xuất hiện trên đó.

Hình ảnh này mô tả ba sinh vật dị hình, và Ainz chỉ vào hai người trong số họ.

"Hai người đó không bao giờ thực sự đứng cùng nhau từ trước khi hình thành Ainz Ooal Gown. Ngoài bức ảnh này ra, ngươi gần như không bao giờ có thể nhìn thấy hai người họ trong cùng một bức ảnh. Ta nghĩ rằng ngươi có thể đếm những bức ảnh như này chỉ bằng những đầu ngón trên một bàn tay đã bao gồm những bức ảnh chụp sau khi chinh phục được Nazarick. Thực sự ...hai người bọn họ không bao giờ đứng cùng với nhau."

Mặc dù dường như chủ nhân đang giải thích những điều này với Death Knight, nhưng nó biết rằng chủ nhân của nó đã không thật sự đang nói chuyện với nó. Vì vậy, Death Knight đã không nói gì. Nó cảm thấy rằng đó là điều mà chủ nhân của nó mong muốn.

"Vậy, cả những đứa trẻ cũng như vậy ngay cả khi cha mẹ của chúng đã rời đi..."

Ainz dường như rất yêu mến cái đĩa này, và nhìn nó với cái nhìn hài lòng.

"Giống như cha của họ ư ...hm? Giống như gia đình của họ?"

Ainz nhíu đôi lông mày không tồn tại của mình.

"Well, những hình ảnh đó dường như khá sống động, có lẽ ta nên làm một chuyến thăm ...hoặc không. Thậm chí chỉ cần tìm cách cũng làm ta cảm thấy...huh, về điều đó sao? Ta cảm thấy ...không thoải mái sao? Hmm..sự không thoải mái, đúng rồi. Hah, tốt thôi, hãy để ta nghe phần còn lại."

Nghe thấy từ "bầu trời " dường như làm cho Ainz bất ngờ.

"Demiurge có thật sự nói như vậy không?"

Death Knight gật đầu.

"Bầu trời, huh...well, Demiurge thật sự đặt tầm nhìn của mình cao tới vậy sao...một cử chỉ lãng mạn bất ngờ. Hay anh ấy đã đưa ra điều đó khi chúng ta nhìn vào bầu trời đêm? cái gì đã làm Demiurge tạo ra câu trả lời bất ngờ, thú vị như vậy. Thậm chí có thể gọi nó là một sự khao khát trẻ thơ...Well, dù sao đi nữa ta cũng không thể đưa cho anh ta bầu trời, nhưng ta có thể cho anh ta một cái gì đó gần đủ."

Câu trả lời khác là "Tôi không cần gì để có thể củng cố Nazarick", và khuôn mặt của Ainz như bị sốc khi nghe điều đó. Death Knight chuyển tiếp những lời nói của Demiurge cho chủ nhân của mình, và sau khi nghe xong những điều đó, Ainz thở dài.

"Anh ấy hoàn toàn đúng. Điều đó là chính xác. Mỗi người thủ vệ sống trong một nơi đầy cảm xúc của những người bạn của ta. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng ta có thể làm tốt hơn những người đã tạo ra họ - sau khi đã hỏi họ những gì họ cần. Ta đã suy nghĩ gì vậy? Câu trả lời duy nhất mà họ có thể cho ta là họ không cần bất cứ điều gì. Trước đó, khi ta tạo ra Pandora Actor, ta cũng đã cho anh ta một nơi được trang bị đầy đủ để sinh sống. Mặc dù đây là vùng đất bí mật của chúng ta...ah, thật xấu hổ làm sao, thật ngu ngốc làm sao. Ta...ta thực sự phù hợp để cai trị, trông nom nơi này sao?"

Sự im lặng bao trùm họ trong giây lát.

Không khí ảm đạm và nặng nề, nhưng Death Knight không thể nói bất cứ lời an ủi nào, bởi vì nó không được phép làm như vậy.

Chủ nhân nhìn lại Death Knight với cái nhìn cay đắng trên khuôn mặt.

"Vì đó là quyết định của ta, ta nên xem xét nó cho đến khi kết thúc. Rốt cuộc, đây cũng là một bài học để nhắc nhở bản thân mình về sự ngu ngốc của ta. Vậy thì, người cuối cùng nên là Albedo. Hãy đi đi."

Nhưng Death Knight đã không di chuyển. Nó không thể di chuyển.

Đó là bởi vì nó không hiểu điều gì đó trong mệnh lệnh.

Vì lý do gì-

"Chuyện gì vậy? Tại sao ngươi không di chuyển? Trước đó, căn phòng của Albedo ...nó ở đâu, không biết sao?"

**Part 7**

Những quái vật được triệu hồi hoặc tạo ra có thể bị phá hủy bằng nhiều cách - khi thời gian triệu hồi của chúng kết thúc, khi chúng phải chịu quá nhiều tổn thương, hoặc khi các chủ nhân của chúng muốn loại bỏ chúng bằng những phương pháp thông thường. Khiến một con quái vật bị phá hủy vì chịu quá nhiều thiệt hại, đó là một thủ thuật phổ biến để ngay lập tức triệu hồi một con quái vật khác cùng loại.

Sau khi Ainz phá hủy Death Knight, anh đã sử dụng 'Message'. Giống như cách kết nối một cuộc gọi điện thoại, Ainz bắt đầu nói khi cảm thấy mình đã được liên kết.

"-Albedo."

「-Vâng, Ainz-sama? Ngài mong muốn thuộc hạ làm gì? 」

"Không, không có gì quan trọng, ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi. Bây giờ ngươi đang ở đâu?"

「A, một cuộc trò chuyện! Ngài chỉ cần cho thuộc hạ một mệnh lệnh thuộc hạ sẽ đến chỗ ngài ngay lập tức! 」

"Không cần phải để ngươi làm những chuyện rắc rối đó. Ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi trong phòng của ngươi. Bây giờ ngươi đang ở đâu? "

「C-của thuộc hạ! Trong phòng của thuộc hạ sao?!"

Một tiếng rít lên sung sướng của niềm vui đột nhiên biến thành một sự im lặng buồn bã.

「Thuộc hạ đang ở trong Throne Room ...」

"Ý của ngươi là ngươi đang làm nhiệm vụ canh gác ở Throne Room?"

Âm thanh trả lời ngừng lại một nhịp.

「Không, không phải vậy ... nếu ngài cho phép thuộc hạ nói điều này, nó có thể là bất kính, theo một nghĩa nào đó, phòng ngủ của thuộc hạ là Throne Room ...」

Ainz hình dung Throne Room trong tâm trí của mình, và im lặng. Căn phòng đó chắc chắn là một căn phòng sang trọng, nhưng sẽ khá là thiếu tiện nghi khi nói đó là một nơi để ở.

Những câu trả lời điên cuồng đến từ Albedo, người dường như đã hiểu sai sự im lặng của Ainz thành một cái gì đó khác hoàn toàn.

「X-xin ngài hãy chấp nhận những lời xin lỗi sâu sắc nhất của thuộc hạ, khi nghĩ đến việc thuộc hạ đã coi Throne Room của Ainz-sama là phòng riêng để ngủ của mình! Nếu Ainz-sama không hài lòng, thuộc hạ sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức!」

Ainz không nói gì, nhưng kích hoạt chiếc nhẫn của mình.

Sau khi đến một căn phòng có trần nhà hình vòm hai bên cạnh là hàng chục golem, anh nhanh chóng mở một cánh cửa lớn được chạm trổ thiên thần và quỷ trên hai cánh cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt là sự to lớn của Throne Room.

"Albedo!"

Ainz hét lên tên của Tổng Quản Thủ Vệ.

Albedo đã bị đông cứng bởi sự hoảng loạn bên cạnh ngai vàng, thậm chí ở khoảng cách này, Ainz cũng có thể thấy rõ ràng Albedo dường như đã bị đóng băng hoàn toàn.

"Albedo! Hãy tha thứ cho ta!"

Ainz sải bước về phía trước khi anh nói xin lỗi.

"Ta đã chọn nơi này để làm phòng riêng của ngươi. Đó là lỗi của ta khi mà ta đã không dành cho ngươi những nơi thích hợp. Tha thứ cho ta."

Chính xác, lỗi thuộc về Tabula Smaragdina. Rốt cuộc, anh ta cần phải là người tạo cho Albedo một nơi để sống. Nhưng chúng ta phải xem xét thực tế là trước khi họ được đưa đến New World, Albedo chỉ đơn giản là những dữ liệu. Nghĩ đến việc anh ta có thể tính đến khả năng này và thiết kế một căn phòng cho cô ấy có thể là quá nhiều ngay cả đối với một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế như anh ấy. (Muốn biết rối loạn ám ảnh cưỡng chế là gì thì tra google nhé, bản tiếng anh ra sao mình dịch chuẩn như vậy thôi.)

Cứ cho là, Ainz và những người sáng tạo của những thủ vệ khác đã tạo ra nơi ở cho những đứa trẻ của họ, nhưng những điều đó hầu như không phải là điều những người chơi khác coi là bình thường. Mặc dù, Tabula Smaragdina là một người sáng tạo kỳ quặc khi viết ra những thiết lập cực dài và tỉ mỉ dành cho những đứa con của mình, trí tưởng tượng của anh ta có lẽ thể hiện trong các dữ liệu bình thường đó.

Nếu phải chọn người nào đó để đổ lỗi cho việc này, thì Ainz chỉ có thể chọn một người.

Đó là Ainz Ooal Gown.

Tên của người dũng cảm nhất trong tất cả mọi người -cho đến bây giờ- người đã ở lại cuối cùng và đến với thế giới mới này.

Sau khi đến thế giới này, các NPC bắt đầu di chuyển theo ý muốn của họ. Trước hết, anh nên hiểu tình huống này và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho những NPC, để những NPC đó có thể thực hiện nhiệm vụ của họ mà không gặp phải bất cứ sự bất tiện nào.

Suy nghĩ về điều đó, nơi này....

Ainz nghiến răng của mình, mạnh mẽ bước lên những bậc thang được trải bằng một chiếc thảm màu đỏ tươi. Sàn nhà được lát bắng đá cẩm thạch trắng, và khi anh ngẩng đầu lên anh có thể nhìn thấy trần nhà, một không gian rộng lớn và trống rỗng.

Không có gì ở nơi đây có thể hỗ trợ cho cuộc sống.

Khi nghĩ đến việc cô ấy phải ngủ ở đây!

Ainz nhớ lại những phàn nàn anh nghe được từ Herohero-san.

Chúng tôi phải dùng túi ngủ ở văn phòng, và tôi đã mua hai chiếc túi ngủ. Một chiếc để dùng và một chiếc để thay khi chiếc kia được làm sạch. Hahaha-

Ainz cảm thấy như đầu của mình bị ai đó đánh bằng một cây gậy. Anh muốn quỳ gối xuống khóc và cầu xin sự tha thứ.

Anh đã nói rất nhiều điều về việc không để cho tình huống của Herohero-san xuất hiện ở Nazarick....Ainz, người đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng một lỗi lầm không thể tha thứ!

Mặc dù kỹ năng tự động chèn ép cảm xúc của anh đã được kích hoạt nhiều lần, Ainz vẫn bị dày vò bởi tội lỗi.

"Ngài nói gì vậy? Đấng Tối Cao đã ban cho thuộc hạ nơi này. Vì vậy, thuộc hạ phải sử dụng nó để hoàn thành mục tiêu của họ bằng tất cả-"

"Đừng nói nữa, Albedo."

Ainz cuối cùng đã đến được bậc thềm cuối cùng, và anh giơ tay lên để giữ Albedo im lặng.

"Đó là do sự thiếu sót của ta. Ngay lập tức ta sẽ chuẩn bị một căn phòng cho ngươi. Ngươi có thể ở bất cứ căn phòng nào mà ngươi muốn?"

Đôi mắt của Albedo chuyển động sang trái và sang phải. Ainz cho rằng đó là dấu hiệu cô đang suy nghĩ, và bình tĩnh nhìn cô trong im lặng.

Sau một khoảng thời gian dài, cô biểu hiện dấu hiệu của sự suy nghĩ sâu sắc, Albedo cuối cùng cũng trả lời.

"Mặc dù điều này có thể hơi táo bạo, miễn là thuộc hạ có thể ở bên Ainz-sama, bất cứ nơi nào đối với thuộc hạ cũng đều tốt. Rốt cuộc, thuộc hạ là người giỏi về khả năng phòng ngự nhất trong tất cả các thủ vệ. Không ai có thể bảo vệ Ainz-sama tốt hơn là chính bản thân thuộc hạ. Tuy nhiên, nếu thuộc hạ bị tách khỏi Ainz-sama, thì có thể sẽ tạo cơ hội cho những kẻ muốn làm tổn hại đến ngài, dù cho khả năng xảy ra chuyện đó chỉ là một trên một triệu hoặc một tỷ phần trăm. Do đó, thuộc hạ sẽ rất vui nếu nhận được một góc ở đâu đó trong phòng của Ainz-sama...."

Khi Albedo trả lời, cô ấy nhanh chóng nghiêng người về phía trước một cách tuyệt vọng, đôi cánh của cô ấy vỗ nhẹ.

Mặc dù câu đã xem xét đến việc sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của cô ấy bằng bất cứ giá nào,nhưng cùng nhau chia sẻ một căn phòng sẽ gây ra một số vấn đề.

Vì cơ thể của anh không có ham muốn tình dục và anh đã mất nhiều thứ quan trọng, anh tin rằng anh sẽ không làm điều gì hèn hạ với cô ấy. Tuy nhiên, nếu cô ấy ở chung phòng với anh, anh sẽ không có thời gian để đọc những cuốn sách của mình một cách bí mật, và anh sẽ phải liên tục đưa ra phong cách của một kẻ thống trị, và điều đó sẽ làm gia tăng căng thẳng tinh thần mà anh đang phải chịu đựng.

"Thật sự, căn phòng của ta rất lớn nhưng ta phải miễn cưỡng từ chối mong muốn của ngươi."

"Vậy sao..."

Đôi cánh của Albedo rũ xuống. Khi Ainz nhìn thấy điều này, cảm giác tội lỗi của anh gia tăng.

"Thêm vào đó, ta tin rằng những thủ vệ của các tầng khác sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào có thể xâm nhập vào phòng ngủ của ta trong pháo đài bất khả xâm nhập Nazarick này. Không phải vậy sao? "

"Đúng như những gì ngài nói."

Tâm trí Ainz làm việc căng thẳng khi nhìn thấy đôi cánh của Albedo. Nếu anh phải chọn khu vực cá nhân ở tầng 9 và tầng 10, anh sẽ phải loại bỏ tầng 10 bởi vì tất cả các phòng ở đó được thiết kế cho các mục đích khác, chỉ còn tầng 9. Ở tầng đó,những căn phòng trống duy nhất mà anh biết là những phòng thuộc về những người bạn cũ của anh.

Mặc dù có thể chỉ là trong tưởng tượng, những nếu anh cho Albedo một trong những căn phòng của những người bạn cũ của mình, trái tim của anh sẽ luôn tràn ngập nghi ngờ về việc anh có thể đã tước đoạt căn phòng đúng ra thuộc về một người bạn cũ trong Guild khi người đó đến với thế giới này, tuy nhiên khả năng xảy ra chuyện những người bạn cũ của anh tới thế giới này rất ít.

Thay vì cho mượn một trong những căn phòng của một trong những người bạn cũ của mình, tốt hơn là cho mượn một trong những căn phòng phụ.

"Vậy thì, Albedo. Ta sẽ cấp cho ngươi một căn phòng ở tầng 9 để ngươi sử dụng. Đó là một căn phòng dự bị cho khả năng chúng ta có thể chào đón thêm những người mới vào Guild. Tất nhiên, ta sẽ cố gắng cho ngươi một căn phòng càng gần với ta càng tốt, và nếu có xảy ra những trường hợp khẩn cấp -lúc đó ta có thể tin tưởng vào ngươi chứ?"

"Vâng! tất nhiên! điều đó không cần ngài phải nói, Ainz-sama!"

Đôi cánh của cô ấy đột nhiên dang rộng ra một chút sang hai bên.

Khi anh nhìn thấy đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Albedo, Ainz không thể rời mắt mình khỏi khuôn mặt đó. Để che dấu đi điều đó, Ainz ho lớn một tiếng.

"Sau đây, ta sẽ dẫn ngươi đến phòng mới của ngươi. Chúng ta sẽ đi một khi ngươi hoàn thành việc đóng gói những đồ đạc của mình."

Tuy Ainz hỏi vậy, nhưng anh tự hỏi liệu Albedo có gì để đóng gói không.

Các NPC đều có những túi không gian như của Ainz để lưu giữ những trang bị. Có thể đối với những người khác sẽ thấy họ không mang thứ gì trên tay, nhưng sự thật là nó giống như một ứng dụng điện thoại thông minh. Những người chơi- với khả năng tiếp cận những vật phẩm bằng tiền mặt- có thể chứa hàng tồn kho với số lượng nhiều hơn NPC, ngay cả những NPC cũng có thể cất tất cả những thiêt bị của họ vào trong kho.

Rất có thể những đồ đạc cá nhân của Albedo đã được lưu giữ trong kho của cô ấy. Những thứ trong đó nên là các vật phẩm phục hồi và các cuộn giấy cho phép cô sử dụng ma thuật.

"Thuộc hạ đã hiểu. Vậy thì, thuộc hạ xin lỗi về sự chậm trễ của mình, nhưng ngài có thể đợi lâu hơn một chút không?"

"Ah, ahhhh....."

Ainz hơi ngơ ngẩn một chút vì câu trả lời có chút bất ngờ.

"Những câu đó phải là của ta mới đúng. Vậy thì, Albedo, đi tìm những đồ vật của ngươi đi."

"Vâng."

Đôi cánh của Albedo rung lên khi cô bay.

Là một Succubus, đôi cánh của cô không đơn giản là để trang trí.

Sau khi bay một khoảng cách cao khoảng bằng ba tầng nhà trong không trung, cô bám vào một phần của bức tường, và lấy ra một chiếc túi đủ lớn để cô phải dùng cả hai tay để mang nó. Là một thủ vệ, sức mạnh thể chất của cô ấy đủ lớn để cô có thể nhấc nó lên dễ dàng. Bởi điều đó, Ainz không thể đoán được có những gì bên trong chiếc túi đó.

"....Đây có phải là tất cả mọi thứ của ngươi không?"

"Vâng, đây là những thứ mà Tabula Smaragdina-sama đã dành riêng cho thuộc hạ. Ngài có muốn xem chúng không?"

"Ah? Ahhh. Nói về việc đó, Tabula Smaragdina , anh ....hm. Ngươi có thể cho ta nhìn vào bên trong không?"

Mặc dù Tabula Smaragdina chưa chuẩn bị chỗ ở cho Albedo, anh ấy vẫn chuẩn bị chiếc túi này cho cô ấy. Sự tò mò của Ainz về việc có thứ gì bên trong túi đã tăng lên.

Có thể có những vật dụng đặc biệt bên trong....hay không.

Nếu đó thực sự là một món đồ hiếm....người sưu tầm Ainz sẽ cảm thấy khó kiểm soát bản thân.

"Hãy xem đi, thưa ngài."

Khi anh nhìn vào chiêc túi sau khi dây kéo mở ra, nếu nhìn từ bên ngoài thì bên trong hẳn phải có thứ gì đó lớn , và dường như cũng không có bất kỳ đồ vật nào đặc biệt ở đó. Cũng không có một cái xác chết đầy máu đang nhìn chằm chằm vào Ainz với sự thù hận trong đôi mắt của nó hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy.

Tất cả những gì Ainz thấy là những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng, tất cả đều là những bộ quần áo để mặc hết sức bình thường. Không có thứ gì làm dấy lên bản năng sưu tầm của Ainz. Tuy nhiên, dưới quần áo có rất nhiều đồ vật nhỏ có màu sắc đã được tạo hình thành những khối cầu. Không thể không chú ý đến chúng. Vì Tabula Smaragdina là một fan hâm mộ của dòng phim kinh dị, anh không biết tiếp theo mình sẽ tìm thấy điều gì. Sự hỗn loạn của sợ hãi và tò mò làm anh quan tâm.

"Đó có phải ....khăn tay không?"

"....Chúng không phải là khăn tay, Ainz-sama. Tại sao ngài không chọn một trong số chúng và cầm một cái lên để nhìn gần hơn?"

Albedo đứng đó im lặng, với một nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt.

Trong khoảnh khắc đó, những dự đoán của Ainz đã tăng nhiều hơn.

Đúng rồi, chúng có thể được kết hợp với một số mánh lới quảng cáo....

Với sự phấn khích trong trái tim, Ainz vươn tay đến một cục uốn cong và mở nó ra.

Sau đó là sự im lặng.

Ngay cả Ainz cũng không biết điều đó.

Đó là đồ lót nữ. Là đồ lót nữ.

"Đây không phải là ... những gì Peroroncino-san sẽ làm ...? Làm thế nào, mình nên nói gì với điều này ... có vẻ như mình đã học được thêm quá nhiều thông tin về một người bạn ... "

Vai của Ainz trùng xuống, khi đó anh nhớ rằng anh vẫn chưa xin lỗi một người, mà người đó xứng đáng nhận được một lời xin lỗi.

"...Xin lỗi ngươi, Albedo."

Khi Albedo theo dõi cử chỉ của Ainz, mặt cô đỏ bừng, và hơi thở của cô trở lên bất thường.

Ainz đang rất khó khăn để cố gắng gấp lại chiếc quần lót vừa bị mở ra, nhưng vẫn không thể làm được. Vì vậy, Albedo đưa tay đến bên cạnh tay của anh, và xếp lại nó gọn gàng.

"Mình không phải là Peroroncino-san, mình sẽ không cảm thấy phấn khởi bởi một mẩu vải nếu nó không có dấu hiệu bị mòn bởi một ai đó."

Để che giấu sự không thoải mái của mình, Ainz cố gắng bới tung những từ anh không hiểu. Đột nhiên, Ainz nhớ lại rằng anh không biết chuyện gì đã xảy ra với những kiến thức về nghệ thuật khiêu dâm mà anh đã nhận được từ các guildmates cũ của mình.

"Vậy thì...thuộc hạ có cần mặc nó để ngài kiểm tra không?"

Ainz bị sốc nhìn Albedo nghiêng sang một bên, mắt của anh sáng rực lên một cách tàn bạo.

"Ah, chờ đã, Albedo. Trước đó, hãy giải quyết vấn đề phòng riêng của ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đến đó bằng sức mạnh của chiếc nhẫn, vậy chúng ta đi thôi."

"Đã hiểu, Ainz-sama."

Khi Albedo tiến lại gần, cô bao lấy Ainz bằng mùi hương của cô và hút cơ thể của Ainz bằng hơi thở của mình, Ainz kích hoạt sức mạnh của chiếc nhẫn.

**Epilogue**

Căn phòng của cô có thể coi là sang trọng. Không đúng, phải là giống như một căn phòng tương xứng với những căn phòng của các Đấng Tối Cao, đó là điều có thể được mong đợi.

Đằng sau chiếc bàn làm việc ở giữa phòng là lá cờ lấp lánh của Ainz Ooal Gown.

Không lâu sau khi cô ấy quan sát chủ nhân của cô rời khỏi với nụ cười vui vẻ trên gương mặt, một sự thay đổi đến với cô, và mặt cô lạnh như mùa đông.

"-Hmph."

Albedo nâng lá cờ bằng một tay, và mở cánh cửa bên trong căn phòng.

Bên trong là phòng ngủ như phòng ngủ của người cai tri tuyệt đối Nazarick.

Sau khi vào phòng và đảm bảo nó đã được khóa cẩn thận, cô bỏ lá cờ sang một bên.

Lá cờ rực rỡ rơi xuống đất.

"Những người trong Ainz Ooal Gown đã rời bỏ chúng tôi...nó làm mình nổi điên."

Mặc dù cô tràn ngập niềm vui khi người cô yêu lấy cái tên Ainz Ooal Gown cho riêng mình, điều đó làm cô lo lắng khi cô nhận ra rằng nó cũng nhắc đến những người đã làm cho cô thất vọng,

Với vẻ mặt kỳ quặc, Albedo tiến lại gần lá cờ trên sàn nhà và dẫm lên nó để đi tiếp.

"-Khốn khiếp! Làm thế nào mà thứ khốn khiếp này dám xúc phạm đến tên người ta yêu!"

Albedo nguyền rủa liên tục khi cô giẫm vào lá cờ. Hơi thở của cô đang chìm trong hỗn loạn, cô nhận thấy một thứ gì đó và nâng cao khuôn mặt của mình lên, một biểu hiện dịu nhẹ xuất hiện khi cô nhìn thấy nó.

Albedo mở túi đồ của mình và mang ra một lá cờ mới. Cô cọ xát nó lên mặt mình với một biểu hiện vui vẻ, và rồi dường như điều đó vẫn chưa đủ, cô cọ sát toàn thân cô với lá cờ đó.

Lá cờ mà cô đang cầm là lá cờ của một trong 41 Đấng Tôi Cao được treo ở throne room, lá cờ tượng trưng cho cái tên Momonga đã bị phá hủy.

Trước kia Albedo đã nhanh chóng lấy nó .

"Ahhh, Ainz-sama. Không phải là, Momonga-sama. Chỉ ngài mới là chủ nhân thật sự của tôi. Tôi sẽ giúp ngài trở thành người cai trị duy nhất của Nazarick. Không cần những Đấng Tối Cao khác nữa. Chỉ cần ngài, và chỉ có ngài mới cai trị mãi mãi."

Như thể chủ nhân của cô đã thực sự ở đó, Albedo đã hô vang những từ đó một cách ẩm ướt, và cùng với những tiếng thở.

"Phải rồi, chắc chắn là như thế. Nếu ai đó cố gắng ngăn cản ngài, tôi sẽ tiêu diệt chúng ngay cả khi đó là những người thủ vệ. Tôi là người theo ngài chân thành, là nô lệ trung thành của ngài. Vì vậy, xin ngài, ban cho tôi sự yêu thương của ngài với cơ thể của tôi ...."

Tay cô từ từ trượt xuống, đến phần dưới bụng cô.

End.