Chương 2200: Muốn chạy thì hơi chậm rồi.

Mục Lương vung tay lên ngưng tụ một mảnh mây mù để An Kỳ có thể đặt chân, tiếp đó lại lấy ra ấm trà làm cho thiếu nữ bắt đầu pha trà.

An Kỳ chớp mắt, tuy cảm thấy Mục Lương có chút vô tư nhưng vẫn là tiếp nhận ấm trà ngoan ngoãn pha trà.

"Ục ục ục ~~~ "

Nước sôi, thiếu nữ cho một nắm lá trà Tinh Thần vào ấm, đậy nắp lại nấu một hồi.

Chỉ chốc lát sau, mùi trà tỏa ra bốn phía, thiếu nữ nâng bình trà lên, rót một ly trà nóng đưa cho Mục Lương.

"Mục Lương ca ca, trà ngon."

An Kỳ ngoan ngoãn nói.

"Ừm, ngươi cũng uống đi."

Mục Lương tiếp nhận ly trà, tinh tế nhấm nháp trà nóng, chờ Hoắc Nguyên Lưu trở về.

An Kỳ nâng ly trà hớp từng ngụm nhỏ, lại hơi cúi đầu nhìn đại thành phía dưới, Hoắc Nguyên Tân thật sự không bỏ trốn sao?

"Mục Lương ca ca, tại sao hắn ta còn chưa trở về nữa?"

Nàng quay đầu hỏi.

Mục Lương bình thản nói: "Thời gian còn chưa tới, đừng nóng vội."

"Ồ, được rồi."

An Kỳ gật đầu một cái, lại rót đầy trà vào ly của Mục Lương.

"Hoa lạp lạp ~~~ "

Thiếu nữ lại rót cho mình một ly trà, chậm rãi nhấm nháp, càng uống thì cơ thể càng ấm áp, tinh thần cũng minh mẫn hơn rất nhiều.

Thời gian trôi qua, Mục Lương đã uống ba ly trà, thời gian một đống lửa cũng đã đi qua.

An Kỳ quay đầu thanh thúy nói: "Mục Lương ca ca, cái này đã hơn thời gian một đống lửa rồi."

"Ừm, xem ra có người muốn nuốt lời."

Mục Lương đặt ly trà xuống rồi đứng lên.

Thiếu nữ thấy thế nhanh chóng rửa sạch ấm và ly trà rồi thả lại trong rương.

"Đi xuống xem một chút."

Mục Lương vung tay lên, thu hồi cái rương, nắm tay An Kỳ đáp xuống đại thành.

Hắn ôm thiếu nữ rơi vào trong thành, đi tới nơi ở của Hoắc Nguyên Tân.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Trước khi Hoắc Nguyên Tân rời đi thì Mục Lương đã gieo Linh Hồn Độc Tố vào trong cơ thể hắn ta, lúc đó không có phát tác, lúc này có thể sử dụng như ấn ký định vị.

Hai người đi một lúc thì tới trước một tòa phủ đệ, cửa chính đóng kín mít, bên trong rất an tĩnh.

"Mục Lương ca ca, hắn ở nơi này."

An Kỳ thanh thúy nói.

Mục Lương xoa đầu thiếu nữ, ôn hòa nói: "Ngươi không cần thi triển năng lực, ta biết hắn ở đâu rồi."

"Ồ, tốt."

An Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng xoá bỏ dáng dấp của Hoắc Nguyên Tân ở trong đầu, đi theo Mục Lương tới cửa chính, còn chưa tới gần thì cánh cửa bằng gỗ dày đã biến thành tro bụi.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Trong phủ, bọn hộ vệ thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ai nấy đều cảnh giác nhìn chăm chú vào hai người Mục Lương.

"Chớ cản đường."

Mục Lương nói với thần sắc nhàn nhạt, nắm tay thiếu nữ đi tới trước.

Bọn hộ vệ muốn ra tay ngăn cản lại phát hiện cơ thể căn bản không thể động đậy được, chỉ có thể hoảng sợ trơ mắt nhìn Mục Lương tiến sâu vào trong.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

An Kỳ quan sát hoàn cảnh và đồ trang trí trong phủ đệ, cảm thán nói: "Mục Lương ca ca, nơi đây thật là đẹp mắt."

"Thế à?"

Mục Lương hơi nhướng mày, quét mắt nhìn hoa viên trụi lủi, lục thực nghiêng ngả xiêu vẹo, còn có hành lang bằng gỗ lâu năm chưa tu sửa, mặt trên đã rạn nứt và bạc màu.

"Rất đẹp nha."

An Kỳ gật đầu đáp.

Mục Lương xoa đầu thiếu nữ, bình thản nói: "Khi nào giải quyết xong chuyện Hư Tộc, ta mang ngươi trở về vương quốc Huyền Vũ tham quan một chút, bên trong Khu Vực Trung Ương tốt hơn nơi này gấp trăm lần."

"Tốt."

Đôi mắt đẹp của An Kỳ sáng ngời, lúc này trong lòng hoàn toàn xác định Mục Lương sẽ mang nàng cùng trở về.

"Bây giờ muốn chạy thì hơi chậm rồi."

Mục Lương hơi nhướng mày, đột nhiên nói xong một câu thì cơ thể biến mất tại chỗ.

Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã tới chỗ sâu nhất phủ đệ, đá Hoắc Nguyên Tân ngã lăn ra khỏi một cái Truyền Tống Trận cỡ nhỏ.

"Ông ~~~ "

Truyền tống bị mạnh mẽ gián đoạn, Truyền Tống Trận cỡ nhỏ vỡ ra, tinh thạch ma thú được khảm nạm ở trên vỡ thành bột phấn.

"Khụ khụ, làm sao ngươi có thể tìm được nơi này?"

Hoắc Nguyên Tân phun ra một búng máu lớn, hoảng sợ nhìn chăm chú vào Mục Lương.

Mục Lương không để ý đến hắn, mà là quan sát ma pháp trận truyền tống vỡ tan, ghép lại địa phương bị vỡ nát.

"Đây chỉ là ma pháp trận truyền tống bình thường nhất, địa điểm truyền tống là ngẫu nhiên, quá mức nguy hiểm."

Hắn nhàn nhạt lên tiếng, vung tay lên xóa tan ma pháp trận.

"Phốc ~~~ "

Hoắc Nguyên Tân chợt biến sắc, lập tức phun ra một ngụm máu nữa.

Lúc này Mục Lương mới nhìn thẳng hắn, bình tĩnh nói: "Ngươi còn chưa chuẩn bị xong tinh thạch ma thú cho ta mà muốn đi đâu thế?"

Hoắc Nguyên Tân hoảng sợ, đứng dậy muốn trốn chạy.

Ngay sau đó, một bàn chân giẫm lên ngực hắn, làm cho hắn té ngã trên mặt đất.

"Đi một bước nữa, ta chặt đứt hai chân của ngươi."

Giọng nói lạnh như băng của Mục Lương vang lên.

Cơ thể của Hoắc Nguyên Tân run bần bật, đình chỉ giãy giụa, chỉ là phẫn nộ nhìn chằm chằm Mục Lương.

Hắn nói với giọng khàn khàn: "Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại không buông tha ta?"

"Không thù không oán?"

Mục Lương hơi nhướng mày.

Hắn hơi cúi người, hờ hững nói: "Có vẻ trí nhớ của các hạ không tốt cho lắm, chuyện mới phát sinh thời gian một đống lửa trước mà hiện tại đã quên rồi."

Hoắc Nguyên Tân tức giận nói: "Đó chỉ là một việc nhỏ, ngươi để bụng đến thế sao?"

"Vậy ngươi chạy cái gì?"

Mục Lương rũ mắt nhìn nam nhân dưới chân.

Ánh mắt của Hoắc Nguyên Tân lấp lóe, giải thích với một lý do sứt sẹo: "Ta không có chạy, ta phải đi lấy tinh thạch ma thú."

Mục Lương lạnh giọng vạch trần: "Bằng một cái ma pháp trận truyền tống không xác định vị trí? Ngươi muốn đi đâu lấy tinh thạch ma thú?"

"..."

Hoắc Nguyên Tân biến sắc, muốn tiếp tục biện giải thì lại bị ngắt lời.

"Không cần suy nghĩ lý do nữa, ngươi không có cơ hội lần thứ hai."

Mục Lương giơ chân lên, Lĩnh Vực Trọng Lực bao trùm về phía nam nhân, làm cho hắn ta không cách nào động đậy.

Mục Lương xoay người rời đi, lúc xuất hiện lần nữa thì An Kỳ đã đứng bên cạnh.

"A? Mục Lương ca ca bắt được hắn rồi à?"

An Kỳ chớp mắt hỏi.

"Ừm, ngươi nghĩ nên xử trí hắn ta như thế nào?"

Mục Lương ôn hòa hỏi.

"Xử trí như thế nào à..."

An Kỳ nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Ngươi cứ suy nghĩ đi."

Mục Lương bỏ lại một câu rồi cất bước đi tới trước mặt Hoắc Nguyên Tân, gỡ xuống túi da thú được cột ở bên hông đối phương.

Sắc mặt của Hoắc Nguyên Tân trắng bệch, há miệng nói không ra lời.

Mục Lương mở túi da thú, bên trong chứa mấy chục viên tinh thạch ma thú, trong đó có hai mươi lăm viên cấp 8, một viên cấp 9, còn lại đều là cấp 7 trở xuống.

Hắn liếc nhìn Hoắc Nguyên Tân, đạm mạc nói: "Rõ ràng đã chuẩn bị đủ tinh thạch ma thú, vì sao còn muốn chạy trốn?"

Sắc mặt của Hoắc Nguyên Tân âm trầm vô cùng, trên mặt còn kém viết lên hai chữ "Biệt khuất"

Đây là tinh thạch ma thú mà hắn chuẩn bị mang theo chạy trốn, căn bản không muốn giao cho Mục Lương.

Mục Lương thu hồi tinh thạch ma thú, quay đầu nhìn về phía An Kỳ, hỏi: "Ngươi nghĩ được gì chưa?"

"Mục Lương ca ca, hay là bắt giam hắn lại được không?"

An Kỳ nói với giọng điệu không xác định.

"Chỉ như vậy thôi sao?"

Mục Lương bình thản hỏi.

An Kỳ do dự một chút, dò hỏi: "Như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Vậy nghe lời ngươi."

Mục Lương mỉm cười.

Hắn nhìn về phía Hoắc Nguyên Tân, giơ tay lên ngưng tụ một cái lồng giam lưu ly nhốt hắn ta ở bên trong, đây là một lồng giam không có cửa, nếu muốn ra ngoài thì phải xem đối phương có thể phá được lưu ly hay không.

Trong mắt Hoắc Nguyên Tân lộ vẻ vui mừng, chỉ chờ Mục Lương vừa đi thì hắn sẽ phá lồng giam rời khỏi đây.

Mục Lương không có dừng lại, mang theo An Kỳ lắc mình rời đi, chỉ là trước khi rời đi tiện tay kích phát Linh Hồn Độc Tố bên trong Hoắc Nguyên Tân.

"A.. A.. A.. A ~~~ "

Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng toàn bộ phủ đệ.