Chương 2134: Không cần đi vệ sinh, ta còn có thể nhịn.

Mục Lương đứng lên, nhìn Long Chủ nói: "Cốc Phi Long phải chuẩn bị nghênh chiến cho tốt, rất có thể Hư Tộc sẽ phát động thủy triều Hư Quỷ một lần nữa, dùng để thanh lý toàn bộ nhân loại ở đại lục cũ."

Ly Nguyệt lạnh nhạt nói: "Huyết Nguyệt là thời điểm ước định thức tỉnh của các Vua Hư Quỷ với nhau, dù cho không có Huyết Nguyệt thì bọn họ cũng có thể khởi xướng thủy triều Hư Quỷ "

Long Chủ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu một cái: "Ta biết rồi."

Lúc này hắn vẫn chưa hết bàng hoàng về tin tức của Hư Tộc, vẫn cảm thấy chuyện này rất không chân thực.

Mục Lương bình tĩnh nói: "Không biết lúc nào La Y sẽ thức tỉnh, phải chuẩn bị vẹn toàn mới được."

"Ừm, ngươi nói hoàn toàn đúng....."

Long Chủ nhìn về phía Mục Lương, trong lòng suy tư gì đó, nghĩ ngợi tìm biện pháp vượt qua nguy cơ lần này.

"Ta còn có việc, đi về trước đây."

Mục Lương bình tĩnh nói.

"Còn chuyện về vũ khí?"

Long Chủ vội vã nhìn về phía Mục Lương, đây là sự tình chủ yếu nhất mà hắn tới vương quốc Huyền Vũ.

"Ngươi thương lượng với Hồ Tiên đi, việc này do nàng ấy quản lý."

Mục Lương phất tay, không quay đầu lại rời đi phòng nghỉ.

Ly Nguyệt liếc nhìn Long Chủ rồi cất bước đi theo.

Hi Bối Kỳ chớp chớp đôi mắt màu vàng óng, ngây thơ hỏi: "Các hạ muốn nghỉ ngơi tại Thành Buôn Bán Thiên Cức sao, ta có thể bảo nhân viên an bài chỗ ở cho ngươi, miễn phí nha."

"Ta muốn thấy Hồ Tiên."

Long Chủ nghiêm mặt nói.

Hi Bối Kỳ nhún vai: "Vậy ngươi phải đi Thành Buôn Bán Sơn Hải, chị Hồ Tiên không ở bên này."

"...."

Khóe mắt của Long Chủ co giật, hắn biết Thành Buôn Bán Sơn Hải ở một chỗ khác, cho dù là bay thẳng tới đó cũng cần ít nhất ba giờ.

Hi Bối Kỳ quay đầu nói: "Nhưng mà có Cửa Truyền Tống, từ nơi này đi qua Thành Buôn Bán Sơn Hải sẽ rất nhanh."

"Cửa Truyền Tống?"

Long Chủ nhíu mày lại.

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đến đó, rất nhanh."

Hi Bối Kỳ xua tay, xoay người đi ra phía ngoài.

Long Chủ ôm tâm trạng nghi ngờ theo sau.

Bên kia, Mục Lương và Ly Nguyệt đang đi tới Cửa Truyền Tống.

Ly Nguyệt quay đầu hỏi: "Mục Lương, ngươi dự định phân phó ai đi điều tra chuyện này?"

Mục Lương suy tư một chút, bình thản nói: "Để Tân Tây đi thôi, lại bảo Vịt Chạy Nhanh cùng đi, như vậy an toàn không là vấn đề."

Ly Nguyệt như suy nghĩ gì đó, nói: "Ừm, Tân Tây là cao thủ Thánh giai, kết hợp với Chạy Nhanh Gấp 10 Lần của Vịt Chạy Nhanh sẽ không có chuyện gì."

Sau khi Vịt Chạy Nhanh tiến hóa đến cấp 10 thì năng lực đã gia tăng gấp bội, Chạy Nhanh Gấp 10 Lần chỉ là tốc độ cơ sở, tốc độ nhanh nhất có thể bức lên gấp hai mươi lần.

Nó có thể bay từ Thiên Cức Quan đến Sơn Hải Quan chỉ trong vòng năm phút.

Vịt Chạy Nhanh tiến hóa đến cấp 10 đã có thể phi hành thời gian dài, cho dù là ở trên mặt nước thì cũng có thể bơi với tốc độ cực nhanh.

Tốc độ của phi thuyền vận chuyển so sánh với Vịt Chạy Nhanh vẫn là quá chậm, nếu gặp phải Vua Hư Quỷ rất dễ dàng bị đuổi theo, tốc độ của Vịt Chạy Nhanh mới có thể làm cho bọn họ yên tâm.

Mục Lương gật đầu một cái, nói: "Thông báo Tân Tây, bảo nàng ấy chiều nay xuất phát."

"Tốt."

Ly Nguyệt gật đầu một cái.

Hai người vào Cửa Truyền Tống, chẳng mấy chốc trở về Khu Vực Trung Ương, cô gái tóc trắng đi tìm Tân Tây an bài chuyện sau này.

Trên đường Mục Lương trở về cung điện, hắn dùng ý niệm giao lưu với Vịt Chạy Nhanh, khiến nó chờ Tân Tây ở bên ngoài Thiên Cức Quan.

Chuyện dị động của Hư Quỷ rất quan trọng, cần Tân Tây mau chóng xuất phát đi điều tra.

Mộc Phân Thân Mục Lương cần ở lại đại lục cũ, bằng không để Mộc Phân Thân đi điều tra là thích hợp nhất, vì thế hắn đành hạ tiêu chuẩn xuống một bậc, lúc này mới phân phó Tân Tây đi làm chuyện này.

Khi Mục Lương đi vào cung điện thì tiểu hầu gái vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Bệ hạ đã trở về."

Tiểu Mật ngoan ngoãn nói.

Mục Lương cởi áo khoác xuống đưa cho tiểu hầu gái, ôn hòa nói: "Ừm, rót ly Trà Hoa cho ta."

"Được rồi."

Tiểu Mật gật đầu rồi mới tiếp tục nói: "Bệ hạ, có một vị khách đang chờ ngươi ở phòng tiếp khách

."

"Ai?"

Mục Lương chợt dừng bước.

"Nàng ta tên là Lam Khê."

Tiểu Mật giải thích.

"Là nàng."

Mục Lương nhướng một bên mày, hắn phân phó nhóm Hổ Tây tìm người, hiện tại người ta tự đưa tới cửa?

Tiểu Mật hạ giọng, thuật lại lời nói của Hồ Tiên cho Mục Lương nghe: "Hồ Tiên đại nhân nói là Lam Khê muốn xây phân hội Hiệp Hội Ma Pháp Sư ở Trung tâm Huyền Vũ xây."

Đôi mắt thâm thúy của Mục Lương híp lại, khẽ cười một tiếng: "Xây phân hội Hiệp Hội Ma Pháp Sư? Bọn họ dám duỗi tay tới tận vương quốc của ta cơ đấy."

Hắn không ưa Hiệp Hội Ma Pháp Sư, thậm chí có thể nói là không có hảo cảm.

Hắn sẽ không đồng ý Hiệp Hội Ma Pháp Sư muốn xây phân hội ở vương quốc Huyền Vũ, thậm chí không cho phép bất luận thế lực ngoại lai nào cắm rễ ở trong vương quốc.

Tiểu Mật tiếp tục nói: "Bệ hạ, còn có một việc, tiểu thư Hổ Tây và tiểu thư Lan Đế đã trở về, các nàng ấy có việc bẩm báo."

"Các nàng cũng ở cung điện à?"

Mục Lương thuận miệng hỏi.

Tiểu Mật lắc đầu nói: "Không có, tiểu thư Ngôn Băng bảo các nàng đi nghỉ ngơi, buổi chiều lại tới hội báo công tác."

Mục Lương nhàn nhạt nói: "Ừm, buổi chiều phải không."

Tiểu Mật thanh thúy hỏi: "Vậy bệ hạ muốn nghỉ ngơi một chút hay là đi gặp tiểu thư Lam Khê?"

"Để nàng ta chờ một hồi đi, ta đi thay quần áo."

Mục Lương hiền hoà nói.

"Vâng."

Tiểu Mật ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi pha Trà Hoa.

Trong phòng tiếp khách, Lam Khê buông ly trà không biết đã cầm lên bao nhiêu lần, có chút nhàm chán nhìn về phía cửa chính phòng tiếp khách, nàng đã ngồi ở chỗ này ba giờ đồng hồ nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của quốc vương vương quốc Huyền Vũ.

Nàng đã uống ba ly nước, hai khay đựng trái cây và bánh ngọt.

"Tại sao còn chưa trở về nữa?"

Lam Khê cau mày.

Khi Vệ Cảnh mang nàng tới cung điện thì đúng lúc đụng tới Mục Lương đi Thiên Cức Quan, cho nên nàng chỉ có thể ở phòng tiếp khách chờ đợi mãi cho tới bây giờ.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Bên ngoài phòng tiếp khách vang lên tiếng bước chân, điều này làm cho Lam Khê vội vã ngồi thẳng người, nhìn cửa chính với ánh mắt sáng quắc.

Tiểu Mật đi vào phòng tiếp khách, buông một ly trà mới pha xuống bàn rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thất vọng và oán niệm của cô gái tóc xám bạc, tay không khỏi run lên.

"Bệ hạ các ngươi đâu rồi?"

Lam Khê lạnh giọng hỏi.

Tiểu Mật vội vàng trả lời: "Bệ hạ chúng ta sắp tới rồi, tiểu thư uống thêm một ly trà nữa đi."

Lam Khê oán hận nói: "Đây là ly trà thứ tư rồi đấy, câu "Bệ hạ sắp tới rồi" ngươi cũng đã nói sáu lần."

Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mật đỏ lên, ngây thơ nói: "Lần này là thật nha, bệ hạ chúng ta vừa trở về, xử lý xong sự tình trên tay sẽ qua đây ngay."

"Hắn trở về rồi à?"

Đôi mắt đẹp của Lam Khê lập tức sáng ngời.

Tiểu Mật gật đầu nói: "Đúng vậy, cho nên tiểu thư lại kiên trì một chút nữa được không."

"Được rồi, cuối cùng cũng không uổng phí công sức ta ngồi chờ từ nãy tới giờ."

Tâm trạng của Lam Khê lập tức tốt hơn nhiều, bưng trà nóng chậm rãi thưởng thức.

"Các hạ cần đi vệ sinh không?"

Tiểu Mật không khỏi hỏi thăm.

Lam Khê nghiêm mặt nói: "Không cần, ta còn có thể nhịn được."

"Vậy à..."

Ánh mắt của Tiểu Mật lấp lóe, nói thật nàng không biết lúc nào Mục Lương sẽ qua đây.

Mục Lương nói là đổi bộ quần áo rồi sẽ tới, nhưng nàng mới vừa bưng trà nóng cho hắn, rõ ràng là đang phê duyệt văn kiện.

Nàng suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định canh giữ ở một bên.

Nửa giờ trôi qua.

Lam Khê nhìn ly và khay rỗng, sắc mặt đen như mực, ngước mắt oán hận nhìn tiểu hầu gái.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, điều này làm cho tinh thần của Lam Khê chấn động.