Chương 2082: Mau cởi quần áo đi.

Vệ Thành Số Bốn, tại một nơi cách Cục Quản Lý Vệ Thành khoảng trăm mét, Cửa Không Gian Truyền Tống được lắp đặt ở chỗ này.

Cửa Không Gian Truyền Tống được đặt ở trong một căn nhà lầu cao sáu mét, bên ngoài có hai binh sĩ canh gác.

"A cáp ~~~ "

Bên cạnh Cửa Truyền Tống, một binh sĩ canh gác ngáp một cái, giơ tay vỗ hai má để tỉnh táo hơn.

Vị binh sĩ còn lại thấy thế trêu chọc: "Tối hôm qua ngươi đi ăn trộm hay sao mà trông thiếu ngủ thế?”

Binh sĩ kia vừa ngáp vừa xua tay, nói: "Đừng nói nữa, ngày hôm qua cường độ huấn luyện lớn hơn mọi ngày, người ta đau nhức cả đêm ngủ không ngon."

"Ừm, đúng là cường độ huấn luyện ngày hôm qua rất lớn."

Binh sĩ còn lại gật đầu nhận đồng.

Hắn quay đầu nhắc nhở: "Huấn luyện xong đi ngâm mình một chút, sau đó bôi bí dược thả lỏng bắp thịt, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ thôi."

"Bí dược thả lỏng bắp thịt?"

Binh sĩ vừa ngáp sửng sốt một chút.

Binh sĩ còn lại gật đầu nói: "Đúng vậy, ở Nhà Thuốc có bán, ngươi mang theo giấy chứng nhận binh sĩ là sẽ được giảm giá ba mươi phần trăm."

"A, giảm giá ba mươi phần trăm, sao trước đây ta không biết?"

Binh sĩ mệt mỏi sửng sốt nói.

Trên mặt binh sĩ còn lại lộ ra thần sắc sùng kính, nói: "Đây chính là phúc lợi mà bệ hạ định chế riêng cho binh sĩ chúng ta, những người khác không có đâu."

"Bệ hạ thật tốt."

Ánh mắt của binh sĩ mệt mỏi trở nên nóng rực.

Binh sĩ còn lại nghiêm mặt nhắc nhở: "Nhưng mà tên nhóc nhà ngươi phải nhớ kỹ, một tháng chỉ có thể mua ba phần bí dược, hơn nữa nghiêm cấm lấy nó đi đầu cơ trục lợi kiếm giá chênh lệch, nếu không sẽ bị xử phạt rất nặng."

Ở trong vương quốc Huyền Vũ, binh sĩ hưởng thụ phúc lợi đặc thù đại bộ phận chỉ nhằm vào bản thân, chỉ có số ít được áp dụng cho người nhà.

Binh sĩ mệt mỏi xua tay, bảo đảm: "Ta biết không thể làm chuyện như vậy, với cả bí dược này một mình ta dùng còn chưa đủ đâu."

"Ông ~~~ "

Đột nhiên, Cửa Truyền Tống phát ra tiếng vang, sương mù rung động hình thành một vòng xoáy xoay tròn.

"Có người sắp tới."

Binh sĩ còn lại vội vàng nhắc nhở một tiếng rồi lập tức đứng thẳng lưng.

Trong ánh mắt của hai gã binh lính, Vưu Phi Nhi sải bước ra Cửa Không Gian Truyền Tống, ánh mắt mờ mịt dần trở nên thanh minh, nàng liếc nhìn cảnh vật xung quanh.

"Nơi này là Vệ Thành Số Bốn à?"

Vưu Phi Nhi nghiêng đầu hỏi một câu.

"Đúng vậy."

Binh sĩ lên tiếng, không nhận ra cô gái tóc vàng là ai.

Vưu Phi Nhi khen ngợi không ngớt: "Thật nhanh, chỉ cần đi vào Cửa Truyền Tống là đã đến Vệ Thành Số Bốn rồi."

Binh sĩ nhắc nhở: "Tiểu thư, không nên đứng ở chỗ này quá lâu."

"Ồ ồ, ta biết rồi."

Vưu Phi Nhi phất tay, nhanh nhẹn rời đi nhà lầu đặt Cửa Truyền Tống.

Nàng đứng trên đường cái nhìn dòng người qua lại tấp nập, đường phố rất là náo nhiệt.

Cô gái cột tóc hai chùm vừa định tìm người hỏi đường thì chợt nhìn thấy Cục Quản Lý Vệ Thành cách đó không xa, vì vậy đi về phía đó.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Vưu Phi Nhi đi vào Cục Quản Lý Vệ Thành, nhân viên phục vụ bận rộn không có lưu ý đến nàng, trước mỗi cửa sổ làm việc đều có từng hàng người dài.

"Tất cả mọi người thật vội vàng."

Nàng nhỏ giọng thầm thì một tiếng.

"Tiểu thư Vưu Phi Nhi tới nơi này có việc gì sao?"

Một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên.

Lục Nghiên vừa vặn đi xuống lầu, liếc mắt một cái đã thấy được cô gái tóc vàng với khí chất đặc biệt.

Vưu Phi Nhi quay đầu nhìn lại, đôi mắt màu vàng óng lập tức sáng ngời, nhỏ giọng nói: "Lục Nghiên, ta tới đây để tìm ngươi nha!"

"Tìm ta à?"

Lục Nghiên có chút kinh ngạc chỉ vào bản thân.

Nàng và Vưu Phi Nhi không phải rất quen thuộc, nàng chỉ gặp cô gái tóc vàng tại hội nghị ở trong cung điện, cả hai biết tên lẫn nhau nhưng mà cũng chỉ dừng lại trình độ biết tên biết mặt mà thôi, ngày thường sẽ không xuất hiện cùng lúc.

Nàng đi tới trước mặt cô gái cột tóc hai chùm, hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Vưu Phi Nhi gật đầu nói: "Chuyện là thế này, ta nghiên cứu ra bí dược mới, cần tìm người mắc Hư Quỷ Cảm Nhiễm để thí nghiệm hiệu quả của thuốc."

Lục Nghiên nghe vậy cau mày lại, lo lắng nói: "Nếu uống sẽ có nguy hiểm gì không?"

"Hẳn là không có, ta đã nếm thử rồi, không có độc."

Vưu Phi Nhi nghiêng đầu nói.

"Như vậy à....."

Lục Nghiên trầm tư một chút.

Vưu Phi Nhi thúc giục: "Ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, nếu như bí dược mới có hiệu quả thì nó sẽ chữa trị khỏi Hư Quỷ Cảm Nhiễm đấy!"

Lục Nghiên nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức gật đầu không chút do dự.

Nàng hỏi: "Khi nào thì bắt đầu?"

"Hiện tại nha, ngươi tìm giúp ta ba người là đủ rồi."

Vưu Phi Nhi thanh thúy nói.

"Ba người à....."

Lục Nghiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Nàng xoay người nói: "Ngươi đi theo ta đến phòng làm việc."

"Tốt."

Vưu Phi Nhi cất bước đuổi theo.

Hai người tới lầu ba Cục Quản Lý Vệ Thành, phòng làm việc của Lục Nghiên là gian phòng đầu tiên.

Trong phòng làm việc, trợ thủ của Lục Nghiên đang sắp xếp văn kiện trên giá sách, thấy hai người tiến vào thì quay đầu lại chào hỏi một tiếng.

"Ngồi đi."

Lục Nghiên hơi nâng cằm ra hiệu.

Vưu Phi Nhi không hề có khách khí, lập tức đặt mông ngồi trên ghế sa lon mềm mại.

Trợ thủ của Lục Nghiên tiến tới rót một ly trà nóng rồi đặt trước mặt cô gái tóc vàng, mềm nhẹ nói: "Tiểu thư Vưu Phi Nhi, mời dùng trà."

"Tốt."

Vưu Phi Nhi ngây thơ lên tiếng.

Lục Nghiên dặn dò: "Ngọc Nhi, ngươi đi gọi Bạch Lan, Ngải Ni và Đề Đề đến đây, nói là ta có việc cần gặp bọn họ."

"Vâng."

Trợ thủ Ngọc Nhi ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay người rời đi phòng làm việc.

Không bao lâu, Ngọc Nhi mang theo ba thiếu nữ trở lại phòng làm việc, xếp thành một hàng ngang ở trước mặt Lục Nghiên.

"Cởi áo ra."

Lục Nghiên hơi nâng cằm ra hiệu.

"A?"

Ba người Bạch Lan sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên đỏ bừng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Lục Nghiên buồn cười nói: "Nơi đây đều là nữ nhân, có gì mà phải xấu hổ chứ?"

Bạch Lan liếc nhìn cô gái cột tóc hai chùm, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của đối phương, lập tức cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không tốt.

Nàng không khỏi hỏi: "Lục Nghiên đại nhân, ngài gọi chúng ta tới đây là muốn làm gì vậy?"

"Còn bắt chúng ta cởi quần áo, vừa nghe đã cảm thấy không đứng đắn chút nào."

Ngải Ni đỏ mặt ngượng ngập nói.

Đề Đề thì trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn về phía Vưu Phi Nhi, lắp bắp nói: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngài định làm gì xấu xa với chúng ta?”

Lục Nghiên trợn trắng mắt với ba cô gái, giải thích: "Các ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy hả? Ta bảo cởi áo là để tiểu thư Vưu Phi Nhi đây nhìn thấy hoa văn đỏ đen trên người các ngươi thôi."

Ba người nghe vậy mới thở phào một hơi, nhìn về phía cô gái cột tóc hai chùm với ánh mắt mang theo tia xin lỗi.

"Mau cởi đi!"

Vưu Phi Nhi nôn nóng thúc giục.

Nhưng mà giọng điệu không dằn nổi của nàng khiến cho sắc mặt của ba người lại trở nên cổ quái.

Lục Nghiên giơ tay lên nâng trán, lên tiếng giải thích: "Tiểu thư Vưu Phi Nhi là người bên cạnh bệ hạ, nàng ấy phụ trách nghiên cứu các loại bí dược, lần này mang theo bí dược mới qua đây, cần các ngươi phối hợp để thực nghiệm hiệu quả của thuốc."

"Đó là bí dược gì vậy?"

Đề Đề nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, chẳng lẽ bọn họ muốn bắt các nàng để làm chuột bạch thí nghiệm?

Vưu Phi Nhi giải thích: "Bí dược trị liệu Hư Quỷ Cảm Nhiễm, cam đoan không độc không có hại."

"A, thật vậy chăng?"

Ba cô gái đồng thời kinh ngạc thốt lên.

"Đương nhiên rồi, cho nên các ngươi mau cởi quần áo ra đi!”

Vưu Phi Nhi lại thúc giục lần nữa.

Ba người Đề Đề liếc nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên kiên nghị, vẻ mặt kia giống như là sắp lên chiến trường anh dũng chịu chết.

Ba người chậm rãi cởi nút buộc trên đồng phục làm việc, lộ ra hoa văn đỏ đen bị phủ ở dưới vải dệt.