Chương 2091: Cẩn thận đầu của ngươi.

Cung điện, Khu Vực Trung Ương.

Nguyệt Thấm Lan đẩy cửa thư phòng bước vào, cầm một phần văn kiện trong tay đi tới trước mặt Mục Lương.

Nàng ưu nhã nói: "Mục Lương, đây là báo cáo về tình huống vận hành trong ba ngày khai trương của Bệnh Viện Đa Khoa."

"Ngươi viết à?"

Mục Lương dịu dàng hỏi.

"Đương nhiên rồi."

Nguyệt Thấm Lan thong thả ngồi xuống.

Mục Lương nghe vậy mở báo cáo ra xem, chữ viết nhỏ nhắn và xinh đẹp có tính công nhận rất cao đúng là của cô gái ưu nhã.

Hắn quét nhìn từng hàng chữ viết tay: "Bệnh Viện Đa Khoa khai trương ba ngày, ngày đầu tiên có sáu người đăng ký xem bệnh, ngày thứ hai là hai mươi ba người, ngày thứ ba là sáu mươi lăm người...."

Bệnh Viện Đa Khoa khai trương ngày đầu tiên không có nhiều người biết tới, vì vậy ít người hiểu rõ về công năng của bệnh viện.

Vào ngày khai trương thứ hai và thứ ba, thông qua tuyên truyền ở trong báo chí và TV, dân chúng dần dần biết về Bệnh Viện Đa Khoa, từ đó người đi xem bệnh mới gia tăng.

Mục Lương chậm rãi gật đầu, khen ngợi: "Các hạng số liệu được liệt kê rất rõ ràng, không tệ."

Nguyệt Thấm Lan khẽ hất hàm, ưu nhã nói: "Ta biết ngươi muốn xem cái gì, cho nên mới tự tay viết báo cáo."

"Ngươi rất hiểu ta."

Mục Lương cười một tiếng, buông báo cáo trong tay xuống.

Nguyệt Thấm Lan hơi nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: "Sau khi nhìn xong phần báo cáo này thì ngươi có ý kiến gì không?"

"Ừm, cần phải gia tăng thêm khoa mắt mới được, rất nhiều người mắc các bệnh về mắt."

Mục Lương gật đầu một cái.

Dựa vào thống kê chẩn bệnh trong ba ngày đầu khai trương, có mười lăm người mắc phải các vấn đề về mắt, chiếm gấp ba lần so với những bệnh khác.

"Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy."

Nguyệt Thấm Lan lên tiếng.

"Còn nữa, quy trình chạy chữa có chút rắc rối, cần ưu hoá và tinh giản mới được.”

Mục Lương ôn hòa nói: "Còn phải thông qua báo chí và TV nhắc nhở mọi người khi tới đăng ký xem bệnh phải mang theo thẻ căn cước."

Trong báo cáo ghi rõ có gần ba phần tư người đi tới Bệnh Viện Đa Khoa không mang theo thẻ căn cước, đây là một vấn đề.

"Tốt, ta sẽ an bài việc này."

Nguyệt Thấm Lan chăm chú ghi chép lại.

Mục Lương bình thản nói: "Đúng rồi, Bệnh Viện Đa Khoa cũng sẽ mở vào buổi tối, ngươi nhớ sắp xếp người trực đêm."

"Tốt."

Nguyệt Thấm Lan gật đầu lần nữa.

Mục Lương suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: "Tạm thời chỉ có mấy vấn đề này thôi, sau này nếu phát hiện nữa thì lại bàn tiếp."

Nguyệt Thấm Lan đề nghị: "Chúng ta có thể thu thập ý kiến của dân chúng, nếu hợp lý thì có thể tiếp thu và sửa đổi."

Bệnh Viện Đa Khoa sinh ra là để phục vụ dân chúng, chỉ khi nào dân chúng cảm thấy tốt thì nó mới thật sự tốt, kiến nghị hợp lý có thể giúp Bệnh Viện Đa Khoa ngày một phát triển và hoàn thiện hơn.

"Ừm, có thể."

Mục Lương ừ một tiếng.

Hắn bình thản nói: "Vậy trang bị một hộp thư thu thập ý kiến trong đại sảnh lầu một Bệnh Viện Đa Khoa đi."

"Ta sẽ an bài người đi trang bị."

Nguyệt Thấm Lan đáp ứng.

Mục Lương nhẹ gật đầu, hỏi sang vấn đề khác: "Tình huống bên Lạp Nhã thế nào rồi?"

Nguyệt Thấm Lan nghe vậy lộ ra thần sắc nghiêm túc, gật đầu nói: "Đã tìm được thành Ba Mẫu, nằm ở biên cảnh vương quốc Lan Lư Ba, sát vương quốc Hải Đinh."

Mục Lương hơi nhướng mày, kinh ngạc nói: "Người tên Thiệu Tông này thú vị đấy, mới có mấy ngày mà đã bỏ chạy xa như vậy?"

Nguyệt Thấm Lan gật đầu nhận đồng, nói: "Ta hoài nghi là có người tiếp tay, bằng không lấy thực lực của hắn ta, cho dù là cưỡi xe thú đi ngày đêm không nghỉ thì vẫn không có khả năng chạy tới thành Ba Mẫu chỉ trong vòng nửa tháng."

Thành Y Lê cách thành Ba Mẫu rất xa, lại không ở gần biển, không thể sử dụng đường thủy, chỉ có thể cưỡi xe thú hoặc là bay qua.

Mục Lương chậm rãi gật đầu, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Ừm, khả năng này rất lớn, ngươi dặn dò Lạp Nhã và Tạp Giai chú ý an toàn."

"Xem ra chuyện này còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của ta."

Nguyệt Thấm Lan thở dài.

Mục Lương quay đầu hỏi: "Người của Tô Lâm Y Tư không đi theo nhóm Lạp Nhã à?"

Nguyệt Thấm Lan hồi đáp: "Có một người hầu gái tên là Hỉ Na đi theo."

"Hầu gái? Cô nàng Tô Lâm Y Tư này vô tư thật."

Ánh mắt của Mục Lương lấp lóe.

Nguyệt Thấm Lan nhún vai nói: "Ngoài sáng là chỉ có Hỉ Na đi theo, trong tối còn những người khác hay không thì chúng ta không biết được rồi."

Đáy mắt của Mục Lương hiện lên tia sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Vậy để xem chuyện này có liên quan tới nàng ta hay không."

Nguyệt Thấm Lan cảm thán nói: "Hy vọng là không có, bằng không thì còn phải chọn lại một quốc vương khác, đây là chuyện rất tốn sức."

"Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy."

Mục Lương nói với giọng điệu hoà hoãn lại.

Vương quốc Lan Lư Ba không phải trọng điểm phát triển của Mục Lương, cho nên chỉ cần một người nắm quyền nằm trong tầm khống chế của hắn là được, Tô Lâm Y Tư là một lựa chọn rất tốt.

"Nếu thật sự không được, vậy thì từ bỏ vương quốc Lan Lư Ba thôi."

Ánh mắt của Mục Lương lấp lóe.

"Ừm, ngươi quyết định là tốt rồi."

Nguyệt Thấm Lan nói không chút để ý.

Mục Lương mỉm cười, đứng lên nói: "Đi thôi, theo ta đi xem tình hình sản xuất bí dược."

Bí dược trị liệu Hư Quỷ Cảm Nhiễm đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt, hắn vẫn chưa đi nhà xưởng xem qua lần nào.

"Tốt."

Nguyệt Thấm Lan đứng dậy, vươn tay khoác khuỷu tay của Mục Lương.

Hai người rời đi thư phòng, ngồi lên xe hơi chạy về phía Xưởng Chế Thuốc trong Chủ Thành.

Xưởng Chế Thuốc mới xây nằm ở trong Chủ Thành, chuyên sản xuất các loại bí dược quý giá, ngoại trừ bí dược trị liệu Hư Quỷ Cảm Nhiễm thì còn có bí dược chữa thương, bí dược cầm máu v.v… tất cả đều được sản xuất tại nơi đó.

Không lâu sau, xe hơi dừng ở bên ngoài Xưởng Chế Thuốc.

Cổng chính xưởng có hộ vệ Trung Ương và binh sĩ thay phiên gác, canh phòng nghiêm ngặt, không cho người không có phận sự tới gần.

"Bệ hạ, thư ký đại nhân."

Các binh sĩ và nhóm hộ vệ Trung Ương cung kính giơ tay nghiêm chào.

"Ừm."

Mục Lương nhẹ gật đầu, cất bước đi vào trong Xưởng Chế Thuốc.

Xưởng Chế Thuốc có tổng cộng ba tòa nhà, mỗi căn là ba tầng, mỗi một tầng phụ trách sản xuất bí dược khác nhau.

"Cộp cộp cộp~ "

Người quản lý nhận được tin tức nhanh chóng chạy ra nghênh tiếp, cung kính hành lễ: "Bệ hạ, thư ký đại nhân."

Mục Lương ôn hòa nói: "Ừm, mang ta đi nhìn tình hình sản xuất bí dược mới."

"Vâng, mời bệ hạ đi theo ta."

Người quản lý nhà xưởng giơ tay ra hiệu.

Mục Lương chắp tay sau lưng, đi theo người quản lý đến tòa nhà tận cùng bên trong.

"Cộp cộp cộp ~ "

Dưới sự dẫn đường của người quản lý, Mục Lương và những người khác đi vào tòa nhà thứ ba, nơi sản xuất bí dược trị liệu Hư Quỷ Cảm Nhiễm nằm ở tầng hai.

Trình tự sản xuất bí dược đã được xáo trộn, các nhân viên ở những khâu khác nhau sẽ không thể tiếp xúc với nhau, thân phận cũng được bảo mật, như vậy có thể bảo đảm cách điều chế bí dược không bị tiết lộ ra ngoài.

Đoàn người đi vào tầng hai nhà xưởng, trước mặt là từng hồ nước rửa tài liệu.

Các công nhân cực kỳ cẩn thận rửa sạch sẽ tài liệu rồi bỏ vào trong xe đẩy, sẽ có nhân viên đẩy đi vào khu xử lý tiến hành xử lý lần thứ hai.

Mục Lương bình tĩnh nhìn một vòng, đôi khi hỏi một vài vấn đề khảo nghiệm trình độ kiến thức nghề nghiệp của người quản lý.

Nguyệt Thấm Lan bình thản nói: "Những bí dược này rất quan trọng, không được làm qua loa, nếu như xảy ra vấn đề thì cẩn thận đầu của ngươi đấy."

Người quản lý nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc nghiêm túc, cung kính nói: "Vâng, mời bệ hạ và thư ký đại nhân yên tâm, mỗi một trình tự làm việc ở nơi này đều do ta đích thân kiểm tra."

Mục Lương dặn dò: "Ừm, khi nào sản xuất xong nhóm bí dược đầu tiên nhớ đưa cho Vưu Phi Nhi kiểm nghiệm."

Cô gái cột tóc hai chùm phụ trách khâu kiểm tra bí dược, chỉ khi nào nàng ấy nói hợp cách thì mới có thể đưa vào nhập kho cất trữ để sử dụng trong tương lai.

"Vâng."

Người quản lý cung kính gật đầu đáp.