Chương 2153: Nữ vương Tinh Linh giống như ngồi tù.

"Cộp cộp cộp ~ "

Tây Tây Lý và Phi Phi theo Tây Ninh tới chỗ sâu trong bí cảnh, nơi đó có một cây đại thụ cao năm mươi mét, trình độ tráng kiện tương đương với hai cây đại thụ tại cửa vào bí cảnh.

Lá của đại thụ có hình lăng, trên thân có một hốc cây, bên trong chính là chỗ ở của nữ vương Tinh Linh.

Tinh Linh đều thích tự nhiên và lục thực, vì vậy khi chọn chỗ ở cũng sẽ gần gũi với chúng.

Tây Ninh dừng bước lại, quay đầu nói: "Các ngươi chờ bên ngoài một chút, ta đi thông báo nữ vương."

"Tốt."

Tây Tây Lý và Phi Phi lên tiếng.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Tây Ninh đạp lên cầu thang làm bằng dây leo để tiến vào trong hốc cây.

"Nữ vương đại nhân?"

Nàng nhẹ giọng hô hoán.

"Ừm, có chuyện gì thế?"

Sâu trong hốc cây truyền đến một giọng nữ ôn nhã.

Tây Ninh cung kính nói: "Nữ vương đại nhân, Phi Phi và Tây Tây Lý đã trở về rồi."

"Bọn họ trở lại vì chuyện gì?"

Giọng nói của nữ vương Tinh Linh lại vang lên lần thứ hai.

Tây Ninh hơi cúi đầu, nói: "Nữ vương đại nhân, Phi Phi bảo là cần đích thân bẩm báo mới được."

"Ừm, vậy bảo các nàng vào đây đi."

Nữ vương Tinh Linh nhàn nhạt lên tiếng.

Hốc cây chậm rãi tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, giống như có mấy ngàn con đom đóm đang sáng lên, khiến người ta có thể thấy rõ hoàn cảnh bên trong.

Sâu trong hốc cây có một khối sàn gỗ nhô lên, mặt trên được phủ một lớp cỏ khô mềm mại, lúc này nữ vương Tinh Linh đang nằm nghiêng trên đó.

Nữ vương Tinh Linh thoạt nhìn chỉ có hai mươi tuổi, vóc người lồi lõm đúng chỗ, vì nằm nghiêng nên lộ ra vòng eo thon thỏ một bàn tay có thể nắm hết.

Tây Ninh rũ mắt, dung nhan của nữ vương Tinh Linh chưa từng thay đổi, hai mươi năm trước cũng là dáng vẻ như bây giờ, giống như là nàng ấy vĩnh viễn không già đi.

Nàng vâng một tiếng rồi xoay người rời đi hốc cây, gọi Tây Tây Lý và Phi Phi tiến vào.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Tây Tây Lý và Phi Phi đi vào hốc cây, cung kính hành lễ: "Nữ vương đại nhân."

"Ừm, vất vả cho các ngươi rồi."

Nữ vương Tinh Linh vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng.

Nàng ưu nhã phất tay, mí mắt nâng lên lộ ra đôi mắt lục bảo thạch xinh đẹp, hỏi: "Vì chuyện gì mà các ngươi lại trở về đây?"

Phi Phi nhìn về phía nữ vương Tinh Linh, nghiêm mặt nói: "Nữ vương đại nhân, nhân loại muốn tấn công Rừng U Chi Sâm, ý đồ tiêu diệt tộc Tinh Linh chúng ta."

"Cái gì?"

Tây Ninh nghe vậy khiếp sợ hô lên.

"Ngươi nghe tin tức này từ đâu?"

Giọng điệu của nữ vương Tinh Linh trở nên lạnh như băng.

"Nữ vương đại nhân, chuyện này do chính miệng quốc vương Phúc Nhĩ Kỳ ra lệnh, đoàn Kỵ Sĩ đã rời đi vương thành Phúc Nhĩ Kỳ."

Phi Phi thuật lại chuyện phát sinh tại chính điện cho mọi người ở đây nghe.

Tây Ninh tức giận nói: "Đáng chết, việc này rõ ràng là người thú Hầu Tộc làm, có liên quan gì tới tộc Tinh Linh chúng ta chứ?"

Tất cả Tinh Linh đều biết chuyện người thú Hầu Tộc thường xuyên đến chỗ ở của nhân loại để trộm cướp.

Trong mắt của Phi Phi loé lên tia sáng lạnh lẽo, nói: "Đúng vậy, nhưng đó chỉ là cái cớ để nhân loại tiến công Rừng U Chi Sâm mà thôi, bọn hắn muốn đồng thời giải quyết người thú Hầu Tộc và cả Tinh Linh chúng ta."

Tây Ninh nắm chặt tay lại rồi vung lên cao: "Đúng thế, đây chỉ là mượn cớ mà thôi, người thú Hầu Tộc xấu như vậy, nếu trộm cướp nhất định sẽ bị nhận ra, làm sao sẽ nhận sai là tộc Tinh Linh chúng ta được chứ!"

Tây Tây Lý phẫn nộ lên tiếng: "Chúng ta vẫn luôn sinh hoạt tại Rừng U Chi Sâm chưa từng công kích nhân loại, tại sao bọn hắn còn muốn đối phó với chúng ta chứ?"

Tây Ninh nghiêm túc nói: "Không được, nhất định phải bảo hộ Rừng U Chi Sâm, bằng không bí cảnh sẽ sụp đổ."

"Vì sao?"

Tây Tây Lý sửng sốt.

Tây Ninh giải thích: "Bí cảnh Tinh Linh của chúng ta được trói chặt với cả phiến Rừng U Chi Sâm này, nếu như Rừng U Chi Sâm bị hủy diệt thì bí cảnh cũng sẽ đổ nát."

"A, còn có chuyện như vậy nữa sao?"

Đôi mắt của Tây Tây Lý trừng lớn.

Phi Phi liếc thiếu nữ: "Ngươi không biết chuyện này sao?"

"Ta không biết."

Tây Tây Lý bĩu môi.

Tây Ninh nghiêm túc nói: "Được rồi, trở lại chuyện chính sự đi."

Phi Phi nhìn về phía nữ vương Tinh Linh, lên tiếng hỏi: "Nữ vương đại nhân?"

Nữ vương Tinh Linh trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: "Việc này nên thương lượng với nhân loại."

Phi Phi cung kính nói: "Nữ vương đại nhân, nhân loại sẽ không thương lượng với chúng ta, bọn hắn có thể áp đặt chuyện xấu của người thú lên người Tinh Linh chúng ta, làm sao còn chịu đàm luận chứ?"

Tây Ninh cao giọng nói: "Đúng vậy, nữ vương đại nhân, đánh một trận với nhân loại đi, nhất định phải bảo hộ Rừng U Chi Sâm."

"Không được, chiến đấu chỉ biết hủy diệt Rừng U Chi Sâm."

Nữ vương Tinh Linh lắc đầu.

Nàng ngồi dậy, quần áo mềm mại bằng lá cây trên người thõng xuống, chậm rãi nói: "Huống hồ bí cảnh đã không còn ổn định."

"Bí cảnh không ổn định sao?"

Ba người Tây Ninh lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Ừm, hai năm qua bí cảnh dần không còn vững chắc như trước, thậm chí là có khả năng sụp đổ."

Nữ vương Tinh Linh thở dài một tiếng.

Tây Ninh như là chợt hiểu rõ chuyện gì đó, đôi mắt trợn to nói: "Cho nên nữ vương đại nhân vẫn luôn ở mãi trong hốc cây là vì duy trì bí cảnh không sụp đổ sao?"

Nữ vương Tinh Linh gật đầu nói: "Ừm, ta không thể rời đi, bằng không trong vòng ba ngày bí cảnh sẽ hoàn toàn đổ nát, đây là chuyện không thể nghịch."

Khi nữ vương Tinh Linh được tuyển chọn thì nàng cũng đã bị ràng buộc với bí cảnh.

Bí cảnh đổ nát thì nữ vương Tinh Linh sẽ bị trọng thương, thậm chí là tử vong.

"Tại sao lại là như vậy chứ...."

Tây Tây Lý và Phi Phi khiếp sợ lên tiếng.

Tây Ninh vội hỏi: "Nữ vương đại nhân, chỉ cần ngài không có việc gì thì bí cảnh vẫn luôn tồn tại sao?"

Nữ vương Tinh Linh lắc đầu nói: "Không phải, coi như Rừng U Chi Sâm không có việc gì thì ta cũng chỉ có thể ổn định bí cảnh thêm một năm nữa thôi."

"Một năm? Vậy sau một năm chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tây Tây Lý khiếp sợ hỏi.

Nữ vương Tinh Linh lạnh nhạt nói: "Một năm sau chúng ta phải rời đi bí cảnh, đi tìm nơi ở mới."

"Nhưng mà đi đâu mới được?"

Sắc mặt của Tây Tây Lý trắng bệch, nàng không cách nào tưởng tượng được nếu sau này không có bí cảnh thì tộc Tinh Linh phải sinh sống như thế nào.

"Không biết, điều này cần các ngươi đi tìm."

Nữ vương Tinh Linh thở dài nói.

Nàng không cách nào rời đi Tinh Linh bí cảnh, bằng không bí cảnh sẽ nhanh chóng sụp đổ, khiến tộc Tinh Linh rơi vào nguy hiểm.

Tây Tây Lý cắn môi dưới, lẩm bẩm: "Địa phương vừa an toàn vừa phải cách nhân loại..."

Tây Ninh thở dài nói: "Tìm được một nơi cách xa loài người không dễ đâu."

Phi Phi mở miệng nhắc nhở: "Hiện tại trước hết phải nghĩ biện pháp ngăn lại đoàn Kỵ Sĩ, bằng không Rừng U Chi Sâm sẽ gặp nguy hiểm."

"Nhưng mà làm sao để cản bọn họ đây?"

Tây Ninh mím môi, nhìn về phía nữ vương Tinh Linh.

Nàng không nhịn được nói: "Nữ vương đại nhân không cho chúng ta phản kháng, cũng không để chúng ta chém giết với bọn chúng."

"Đánh đánh giết giết không thể giải quyết vấn đề."

Nữ vương Tinh Linh lắc đầu nói.

Khóe mắt của Phi Phi co giật một cái, phản bác: "Thế nhưng đánh đánh giết giết là có thể tiêu diệt tộc Tinh Linh chúng ta."

Tây Ninh gật đầu nhận đồng, nữ vương Tinh Linh quá mềm yếu, điều này làm cho tộc Tinh Linh rất bị động.

Nữ vương Tinh Linh hỏi: "Ta không cách nào rời đi bí cảnh, chỉ dựa vào các ngươi thì có thể chống đỡ những Kỵ Sĩ kia sao?"

"Rất khó...."

Ánh mắt của Phi Phi lấp lóe, Kỵ Sĩ Trưởng là cường giả Chí Tôn, mặc dù chỉ là Chí Tôn sơ cấp nhưng hắn vẫn có năng lực san bằng Rừng U Chi Sâm.

"Vậy rời khỏi nơi này thôi."

Nữ vương Tinh Linh đột nhiên lên tiếng.

"A? Rời đi?"

Đám người Tây Tây Lý ngạc nhiên nhìn về phía nữ vương Tinh Linh.

"Sớm muộn gì cũng phải rời đi nơi này, hiện tại đi sớm một chút cũng không quá khác biệt."

Nữ vương Tinh Linh bình thản nói.