Chương 2162: Tại sao lại trêu chọc vương quốc Huyền Vũ.

Mục Lương quan sát khách hàng mua sắm nước hoa, sau đó quay đầu liếc nhìn Bội Nhi, hỏi: "Tình hình bán nước hoa thế nào rồi?"

Bội Nhi cung kính nói: "Rất nhiều người xếp hàng đợi mua nước hoa, hiện tại nước hoa tồn kho đã sắp bán xong, nếu bên vương quốc không vận chuyển thêm nước hoa qua đây thì khả năng cao là ngày mai sẽ không có hàng để bán."

"Vậy ngày mai không bán."

Mục Lương nhàn nhạt nói.

"Hở?"

Bội Nhi sửng sốt một chút.

Mục Lương ôn hòa giải thích: "Vì lý do an toàn, bắt đầu từ ngày mai sẽ không tiếp tục kinh doanh, chờ khi nào giải quyết xong chuyện Hư Tộc thì lại mở cửa."

Hư Tộc giống như một con dao treo trên đầu tất cả mọi người ở đại lục mới, nó có thể chĩa mũi dao về mọi người bất cứ lúc nào.

"Vâng."

Bội Nhi cung kính hành lễ.

Mục Lương bình tĩnh nói: "Đi thu dọn một chút, tối nay ta đưa các ngươi trở về vương quốc Huyền Vũ, nơi đó an toàn hơn."

"A, bệ hạ tự đưa tiễn chúng ta sao?"

Đôi mắt đẹp của Bội Nhi trừng lớn.

Mục Lương mỉm cười nói: "Ta có Cửa Truyền Tống, chỉ cần điều chỉnh tọa độ đưa các ngươi đến thành Y Lê, nơi đó Cửa Truyền Tống trở về vương quốc Huyền Vũ."

Đối với hắn mà nói thì đây chỉ là một chuyện tiện tay, Bội Nhi là công dân hợp pháp của vương quốc Huyền Vũ, là người của hắn.

"Ồ ồ, tốt."

Bội Nhi vội vàng gật đầu.

Mục Lương phất tay nói: "Đi làm việc đi, tối nay ta lại tới."

"Vâng, cung tiễn bệ hạ."

Bội Nhi cung kính hành lễ.

Mục Lương xoay người rời đi cửa hàng nước hoa, chưa đi được bao xa thì lại chạm mặt người phụ nhân béo tròn hỗ trợ dẫn đường vừa rồi.

"Các hạ lại muốn đi đâu à?"

Phụ nhân nhiệt tình hỏi thăm, trong lòng còn ôm lễ cám ơn của Mục Lương đưa cho nàng.

"Vương cung."

Mục Lương bình tĩnh trả lời.

Phụ nhân béo tròn nói: "Ta dẫn ngươi tới đó đi, sợ ngươi tìm không được."

"Được rồi, ngươi thật là người tốt."

Mục Lương ôn hòa nói.

Một lời ca ngợi thích hợp có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

"Ha ha ha, các hạ khách khí rồi, ta còn chưa cám ơn ngươi đưa nước hoa, ta rất thích."

Phụ nhân cười duyên nói.

Mục Lương mỉm cười, gật đầu không nói gì.

Phụ nhân đi trước dẫn đường, rẽ vào một con đường nhỏ ít người qua lại hơn rồi tiếp tục đi về phía vương cung.

"Các hạ là người nơi nào?"

Phụ nhân vừa đi vừa tò mò hỏi.

"Người của vương quốc Huyền Vũ."

Mục Lương thuận miệng trả lời.

"A, người của vương quốc Huyền Vũ sao?"

Đôi mắt của phụ nhân béo tròn mở to, kinh ngạc nhìn phía Mục Lương.

"Đúng vậy."

Mục Lương mỉm cười gật đầu.

Phụ nhân kinh ngạc nói: "Khó trách."

"Khó trách cái gì?"

Mục Lương nghi ngờ hỏi.

"Khó trách các hạ đẹp trai như vậy, thoạt nhìn không giống như là người thường, nhưng mà ta nhớ là ở vương quốc Huyền Vũ không có quý tộc nha..."

Phụ nhân suy nghĩ một chút.

Nàng nghĩ tới điều gì đó, dịu dàng nói: "Không đúng, mặc dù vương quốc Huyền Vũ không có quý tộc nhưng mà lại có vương thất."

"Đúng vậy."

Mục Lương cười nhạt một tiếng, phụ nhân trước mắt còn rất nhạy cảm.

"Nhưng mà ta đoán các hạ không phải là người của vương thất."

Phụ nhân dịu dàng nói.

"Vì sao ngươi cảm thấy như vậy?"

Mục Lương tò mò hỏi.

Phụ nhân phân tích nói: "Người của vương thất chạy tới nơi xa xôi như vậy làm gì chứ, vương thành Phúc Nhĩ Kỳ chúng ta chẳng có gì đặc sắc cả, không ai sẽ muốn tới đây tham quan du lịch, cho nên ta đoán ngươi là một thương nhân, đúng không?"

"Ngươi rất thông minh."

Mục Lương cười một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.

"Chuyện đó là đương nhiên rồi, tất cả mọi người đều khen ta thông minh."

Phụ nhân đỏ mặt nói.

Khóe môi của Mục Lương cong lên, ứng phó các loại vấn đề bất chợt của đối phương với giọng điệu không mặn không nhạt.

Nửa giờ sau, hai người đi tới bên ngoài vương cung.

"Đến rồi, nơi này chính là vương cung."

Phụ nhân chỉ về phía tường cao vương cung ở xa.

"Làm phiền ngươi dẫn đường rồi."

Mục Lương hồi đáp bằng một nụ cười.

"Đúng rồi, ta quên chưa hỏi ngươi tới vương cung làm cái gì?"

Phụ nhân nghi ngờ hỏi.

Mục Lương thành thực đáp: "Ta tìm quốc vương của các ngươi đàm luận một chút."

Phụ nhân che miệng cười nói: "Ha ha ha, các hạ lại nói đùa rồi, quốc vương không phải là người mà ngươi nói muốn gặp là có thể gặp đâu."

Mục Lương tự tin nói: "Chỉ cần ta muốn gặp là có thể nhìn thấy hắn."

Hắn không để ý tới phụ nhân, chậm rãi bay về phía cửa chính vương cung.

Phụ nhân trợn tròn mắt, nhìn Mục Lương đi tới cửa chính vương cung rồi báo ra một thân phận khiến nàng phải há hốc mồm vì kinh ngạc.

Mục Lương nhìn chăm chú vào Kỵ Sĩ lộ ra thần sắc cảnh giác, nhàn nhạt nói: "Đi vào trong thông báo một chút, nói là quốc vương vương quốc Huyền Vũ tới."

"Quốc vương vương quốc Huyền Vũ?"

Kỵ Sĩ canh gác trừng lớn hai mắt.

"Có vấn đề gì không?"

Mục Lương nhìn xuống đối phương.

"Ực ~~~ "

Kỵ Sĩ canh gác nuốt nước miếng, nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm thúy của Mục Lương, hắn cảm thấy như mình đang ngẩng đầu nhìn một ngọn núi cao vạn trượng, cảm giác áp bách làm cho hắn sắp thở không nổi.

"Không có, không thành vấn đề, ta sẽ đi thông báo ngay bây giờ."

Kỵ Sĩ run rẩy nói.

"Rất tốt."

Mục Lương rũ mắt.

Kỵ Sĩ xoay người chạy vào trong vương cung, lảo đảo mấy bước rồi tăng tốc chạy như bay.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Phía trước vương cung, Kỵ Sĩ cao hơn một cấp tức giận nói: "Chuyện gì mà chạy hớt hơ hớt hải như vậy, không có cấp bậc lễ nghĩa gì cả!"

Kỵ Sĩ canh gác run rẩy nói: "Đại nhân, ngoài cung điện có người tự xưng là quốc vương vương quốc Huyền Vũ muốn gặp mặt bệ hạ."

"Quốc vương vương quốc Huyền Vũ?"

Kỵ Sĩ cao một cấp nhíu mày.

Kỵ Sĩ canh gác lộ ra vẻ mặt sợ hết hồn, nói: "Đúng vậy, hắn tản mát ra khí thế khiến ta thở không nổi."

Kỵ Sĩ cao hơn một cấp trầm tư vài giây rồi gật đầu nói: "Đã biết, ta đi thông báo, ngươi chờ ở đây."

"Vâng."

Kỵ Sĩ canh gác thở phào một hơi.

"Cộp cộp cộp ~~"

Kỵ Sĩ cao một cấp xoay người đi vào cung điện, sải bước đi tới chính điện.

Trong chính điện, quốc vương đang đàm luận với các quý tộc và quan viên.

"Giờ này hẳn là đoàn Kỵ Sĩ đã đến Rừng U Chi Sâm và thảo Phạt tộc Tinh Linh rồi."

Bá tước cung kính nói.

"Lấy thực lực của đoàn Kỵ Sĩ, xử lý tộc Tinh Linh chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới."

"Đúng vậy, bệ hạ không cần lo lắng."

Bọn họ ta một lời ngươi một câu, như thể là đoàn Kỵ Sĩ đã san bằng Rừng U Chi Sâm, tất cả mọi người ở đây đều tranh nhau chúc mừng trước.

"Ừm, Đại Ma Pháp Sư Phi Phi đâu?"

Quốc vương trầm giọng hỏi.

"Không biết, đã vài ngày không thấy nàng ta rồi."

Bá tước lắc đầu nói.

"Có lẽ là có việc bận gì đó."

Có người nói thay Đại Ma Pháp Sư Phi Phi.

Một tên quan viên hừ lạnh, nói: "Hừ, dù có bận như thế nào đi nữa thì cũng không được phép vắng mặt hội nghị!"

"Ngươi có năng lực thì đi mà nói những lời này trước mặt Phi Phi."

Những quan viên khác châm chọc khiêu khích.

"Hừ."

Quan viên kia hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không phản bác được.

"Được rồi, trước mắt không cần đề cập tới Đại Ma Pháp Sư Phi Phi."

Quốc vương nhẹ nhàng gõ ngón tay lên trên tay vịn tọa ỷ.

Hắn trầm giọng hỏi: "Chuyện của công tước Bá Lệ điều tra thế nào rồi?"

Bá tước cung kính nói: "Bệ hạ, chuyện này có thể có quan hệ với thành Y Lê vương quốc Lan Lư Ba và vương quốc Huyền Vũ."

"Như thế nào còn quan hệ tới vương quốc Huyền Vũ nữa?"

Một tên quan viên ngạc nhiên hỏi.

"Thành Y Lê có mỏ Thép Tím, công tước Bá Lệ cảm thấy rất hứng thú với thứ này nên đã phái người đi qua thành Y Lê mang một ít trở về."

Bá tước trầm giọng nói.

"Nếu vậy vì sao lại dính dáng đến vương quốc Huyền Vũ?"

Quốc vương hỏi với giọng khàn khàn.

Bá tước giải thích: "Hồi bệ hạ, mỏ Thép Tím thuộc về vương quốc Huyền Vũ, trên thực tế thì tồn tại sau lưng vương quốc Lan Lư Ba cũng chính là vương quốc Huyền Vũ."

Các quan viên nghe vậy lập tức lộ ra sắc mặt khó coi, có người lẩm bẩm: "Tại sao lại trêu chọc trúng vương quốc Huyền Vũ chứ."