Chương 2175: Vận khí tốt, đi ra ngoài là nhặt được nhân tài.

"Cộp cộp ~~~ "

Tiểu cô nương nhai bánh bích quy, nỗ lực mở to đôi mắt ầng ậng nước, cuối cùng có một giọt nện trên mu bàn tay nhỏ bé.

"Uống chút nước đi."

Mục Lương ôn hòa nói.

Hắn vung tay lên, nguyên tố nước ngưng tụ rồi hóa thành một quả cầu nước nho nhỏ bay đến trước mặt tiểu cô nương.

Đôi mắt của bé gái trừng lớn hơn, thận trọng nhìn quả cầu nước lơ lửng trước mặt mình.

"Mở miệng."

Mục Lương bình thản nói.

Tiểu cô nương nghe vậy ghé sát vào quả cầu nước, đôi môi dính đầy vụn bánh bích quy mở ra rồi uống vài hớp.

"Ực ực ực ~~~ "

Đôi mắt tròn vo của nàng sáng lên, vội vàng cúi đầu uống mấy hớp nước lớn, cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều.

"Còn đói bụng không?"

Mục Lương ôn hòa hỏi.

"Đói."

Tiểu cô nương nhỏ giọng gật đầu.

Mục Lương suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra mấy quả trứng Gà Ba Màu từ trong không gian tùy thân, sau đó ngưng tụ một quả cầu nước khác bao phủ trứng Gà Ba Màu.

"Ục ục ục ~~~ "

Lòng bàn tay của hắn bắt đầu ấm lên, làm cho quả cầu nước sôi trào, nấu chín trứng Gà Ba Màu ở bên trong.

Tiểu cô nương ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bàn tay của Mục Lương, không khỏi nuốt nước bọt một cái.

Cử động của Mục Lương cũng hấp dẫn sự chú ý của những người qua đường xung quanh.

"Các hạ là Ma Pháp Sư à?"

Có người tò mò hỏi.

Một quý phụ đi ngang qua lộ ra ánh mắt khinh bỉ, nói: "Con bé này là nô lệ, ngươi là Ma Pháp Sư, làm như vậy sẽ rất mất thân phận."

"Đúng vậy, nàng là con gái của nô lệ, cả đời cũng là nô lệ."

Một vài người ở gần đây gật đầu nhận đồng.

Mục Lương quay đầu nhìn đám người kia, lạnh lùng nói: "Các ngươi không nói lời nào thì cũng không ai coi các ngươi là người câm."

Ánh mắt của hắn lạnh như băng, làm cho đám người còn muốn nhiều lời kia đều ngậm miệng lại, hiểu rõ người đàn ông trước mắt không phải là nhân vật mà bọn họ có thể trêu chọc nổi.

"Đi thôi, đi thôi chuyện của người khác quản nhiều như vậy làm cái gì?"

"Đúng vậy, làm tốt chuyện của mình là được, thiểu lo chuyện bao đồng đi."

"..."

Chỉ trong chốc lát, đám người xung quanh đều tản ra, trứng Gà Ba Màu trong tay Mục Lương cũng vừa chín tới.

"Răng rắc ~~~ "

Hắn nhẹ nhàng đập vỡ vỏ của trứng Gà Ba Màu, sau đó cắt làm đôi lộ ra lòng đỏ màu vàng, bay ra mùi vị mê người.

"Ăn đi."

Mục Lương đưa trứng Gà Ba Màu cho tiểu cô nương.

"Cám ơn ca ca."

Tiểu cô nương nén nước mắt nói cám ơn.

Nàng ngấu nghiến ăn trứng Gà Ba Màu, lòng đỏ trứng mềm mại và béo ngậy, không giống với vị trứng gà thông thường và đặc biệt là không gây mắc nghẹn.

Mục Lương bóc vỏ toàn bộ trứng Gà Ba Màu còn lại rồi cho vào trong chén nhỏ, đặt ở trước mặt tiểu cô nương.

Tiểu cô nương nhìn Mục Lương, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, ta là con gái của nô lệ, ca ca không chán ghét ta sao?"

"Không, nô lệ cũng là con người."

Mục Lương nhàn nhạt đáp.

Tiểu cô nương cắn môi dưới, đôi mắt lại ầng ậng nước, nức nở nói: "Ca ca, ngươi và bọn họ không giống nhau!"

Mục Lương mỉm cười, biết "Bọn họ" trong miệng tiểu cô nương là chỉ đám người ở gần đây.

"Cha mẹ ngươi đâu rồi?"

Hắn ôn hòa hỏi.

Tiểu cô nương cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chết rồi, bị thương nhân bán nô lệ đánh chết."

Mục Lương thầm than một tiếng, ôn hòa hỏi: "Ở chỗ này ngươi có bạn bè hay thân nhân nào khác không?"

"Không có."

Tiểu cô nương cắn môi đáp.

Mục Lương nghe vậy nói: "Ngẩng đầu lên."

Tiểu cô nương ngoan ngoãn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt ửng đỏ nhìn Mục Lương, thậm chí không dám hô hấp mạnh.

Mục Lương suy nghĩ một chút, nói: "Ta có thể dẫn ngươi rời đi nơi này, đến sinh sống tại vương quốc Huyền Vũ."

"Ta muốn đi theo ca ca."

Tiểu cô nương nghiêm mặt nói.

"Không được, ta còn có chuyện phải làm."

Mục Lương lắc đầu từ chối.

Hắn tiếp tục nói: "Đến vương quốc Huyền Vũ đi, nơi đó không ai quan tâm đến thân phận đầy tớ của ngươi, cuộc sống của ngươi sẽ thay đổi, trở nên tốt hơn."

"Vậy ca ca thì sao, ngươi cũng đi vương quốc Huyền Vũ à?"

Tiểu cô nương vội vã hỏi.

"Sau khi xong việc ta sẽ đến đó."

Mục Lương gật đầu đáp.

Tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi: "Ca ca đang bận rộn chuyện gì vậy?"

"Tìm Vua Hư Quỷ."

Mục Lương thuận miệng giải thích một câu, biết chắc tiểu cô nương sẽ không nhận thức bọn chúng.

"Ta có thể giúp ca ca tìm kiếm nha."

Tiểu cô nương nghiêm mặt nói.

Mục Lương vươn tay xoa đầu bé gái, thuận miệng hỏi: "Ngươi tên là gì? Muốn giúp ta như thế nào?"

"Ta tên là An Kỳ."

Tiểu cô nương thanh thúy lên tiếng: "Ca ca, ngươi nói cho ta biết Vua Hư Quỷ trông như thế nào đi."

Mục Lương không quá để ý, tùy tiện thi triển năng lực Ý Thức Cụ Hiện, trước mặt cả hai lập tức hiện ra ảo ảnh Vua Hư Quỷ.

An Kỳ nhìn dáng vẻ xấu xí của Vua Hư Quỷ, cơ thể không khỏi run rẩy, nhưng vẫn là nỗ lực mở to hai mắt nhìn chằm chằm nó.

"Ta nhớ kỹ rồi."

Nàng chợt nói một câu không đầu không đuôi, sau đó nhắm mắt lại.

Mục Lương cảm thấy kinh ngạc, cô bé này muốn làm gì?

Mười mấy phút sau.

An Kỳ mới mở mắt ra, ngón tay chỉ về phía bắc, ngây thơ nói: "Ca ca, bên kia có một con Vua Hư Quỷ."

Nàng lại chỉ về phía nam, tiếp tục nói: "Hướng này cũng có một con Vua Hư Quỷ."

"Làm sao ngươi biết?"

Mục Lương kinh ngạc hỏi.

An Kỳ nghiêm túc đáp: "Ta nhìn ra được, đây là năng lực của ta."

"Nhìn ra được?"

Mục Lương kinh ngạc thốt lên: "Đây là năng lực của ngươi sao?"

An Kỳ giải thích: "Vâng, chỉ cần biết được dáng dấp của người muốn tìm thì ta có thể biết được đối phương đang ở đâu, nhưng mà chỉ có thể tìm được vị trí đại khái thôi."

"Từ nhỏ ngươi đã có năng lực này rồi à?"

Mục Lương kinh ngạc hỏi.

An Kỳ thanh thúy trả lời: "Đúng rồi nha, nhưng mà chuyện này chỉ có một mình ca ca biết thôi, ta không có nói cho người khác."

Mục Lương nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bé gái, xác định nàng ấy không có nói sai, suy đoán đây là năng lực thức tỉnh của nàng, có thể là di truyền từ tổ tông đến từ đại lục cũ.

Đôi mắt đen nhánh của hắn sáng lên: "Nếu là như vậy thì ngươi có thể đi khắp nơi cùng ta rồi."

"Ừ ừ, tốt, ta rất sẵn lòng!"

An Kỳ vui vẻ gật đầu thật mạnh.

Mục Lương ôn hòa nói: "Đứng lên đi, trước tiên phải tìm một nơi ở tạm, sau đó cho ngươi thay quần áo khác."

"Ca ca, ta không đứng dậy được."

An Kỳ nhỏ giọng nói.

"Có chuyện gì vậy?"

Mục Lương hơi nhướng mày.

An Kỳ cúi đầu đáp: "Chân của ta bị đánh gãy...."

Mục Lương cau mày, bàn tay giơ lên, cơ thể của tiểu cô nương chợt trôi nổi giữa không trung, lộ ra đôi chân bị da thú che lại.

Hai chân của bé gái bị cong lại, nơi đầu gối có máu ứ đọng và sưng đỏ, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Mục Lương trầm giọng hỏi: "Ai làm?"

An Kỳ nhỏ giọng nói: "Người xa lạ, ta không biết, ta chỉ là quá đói bụng...."

"Ai…."

Mục Lương thở dài một tiếng, vươn tay ngưng tụ một quả cầu nguyên tố sinh mệnh bao trùm đầu gối của bé gái.

Chỉ trong chốc lát, vết sưng đỏ mà máu bầm trên đầu gối An Kỳ biến mất không để lại chút dấu vết.

"Kiên nhẫn chịu đựng, có thể sẽ hơi đau nhức một chút."

Hắn nhắc nhở.

"Vâng!"

An Kỳ cắn môi dưới.

Tay của Mục Lương chạm vào đầu gối của bé gái, bắt đầu chỉnh lại khớp xương, làm cho phần xương bị đánh gãy được nối liền lại, dưới sự trợ giúp của nguyên tố sinh mệnh, xương đầu gối dần dần khôi phục như lúc ban đầu.

"Ai da....."

An Kỳ chau mày, chỉ khẽ rên một tiếng, nhẫn nhịn không có hét lên.

"Được rồi, thử đi bộ một chút xem thế nào."

Mục Lương bình thản nói.

Tiểu cô nương nghe vậy thử đi hai bước, ngạc nhiên phát hiện mình có thể bước đi, cảm giác đau đớn ở hai chân hoàn toàn biến mất.

"Cám ơn ca ca!"

An Kỳ reo lên, đôi mắt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Tốt rồi, chúng ta đi thôi."

Mục Lương nắm tay bé gái, cất bước đi về phía quán rượu cách đó không xa.