Chương 2202: Thú thuần dưỡng mới.

Giữa không trung, bên trong phi thuyền vận chuyển, Mục Lương và An Kỳ đang chơi cờ năm quân giết thời gian.

An Kỳ cầm một quân cờ lên rồi buông xuống bàn cờ, ngây thơ nói: "Mục Lương ca ca, tới phiên ngươi rồi."

"Ừm."

Mục Lương ừ một tiếng, thuận tay đặt quân cờ trắng ở góc trên bàn cờ.

An Kỳ cau mày suy tư nên đi bước tiếp theo như thế nào, nàng không muốn thua nữa.

Thiếu nữ và Mục Lương đã chơi cờ năm quân được hai giờ đồng hồ, thế mà đến nay vẫn chưa thắng được một lần.

Mục Lương không hề gấp gáp, bình chân như vại mà nhìn nàng.

An Kỳ ngước mắt nhìn Mục Lương, làm nũng nói: "Mục Lương ca ca, ngươi nhường ta một bước được không ~~~ "

"Nếu còn nhường nữa thì ta coi như ngươi thắng ván này."

Mục Lương buồn cười nói.

"Như vậy cũng không phải không được..."

An Kỳ bĩu môi.

Mục Lương mỉm cười nói: "Ha ha ha ha, để ta dạy ngươi chơi cờ khác."

"Cờ gì thế?"

Nghe có trò chơi mới, đôi mắt đẹp của An Kỳ lập tức sáng ngời.

Mục Lương thu hồi cờ năm quân, lấy ra một bộ cờ tướng, bắt đầu giảng giải cách chơi cho An Kỳ.

"Nghe có vẻ không khó lắm, chúng ta thử xem."

An Kỳ cảm thấy hứng thú nói.

"Tốt."

Mục Lương đáp lời, chậm rãi xếp cờ theo vị trí đặc biệt.

Hắn bình thản nói: "Ngươi đi trước đi."

"Tốt."

An Kỳ không có khách khí, đẩy "Mã" tới trước.

Mục Lương vươn tay cần quân "Xe" đi tới trước hai ô.

An Kỳ cau mày nhìn bàn cờ, do dự một chút sau đó học cách đi của Mục Lương đẩy quân "Xe" đi tới trước.

Mục Lương cười khẽ hai tiếng, lướt "Pháo" đi ngang một ô.

"A, đây là đi như thế nào?"

An Kỳ ngạc nhiên nói.

Mục Lương mỉm cười thúc giục: "Đến lượt ngươi."

"Được rồi."

An Kỳ nói thầm một tiếng, đồng dạng bắt chước Mục Lương, dời "Pháo" sang ô bên trái.

Mười phút sau, quân "Xe" của Mục Lương ăn quân cờ cuối cùng của thiếu nữ, thành công chiếu tướng.

An Kỳ mở to hai mắt, không hiểu thốt lên: "A, rõ ràng ta đã đi y hệt Mục Lương ca ca rồi mà, tại sao lại thua chứ?"

"Đánh cờ không thể bắt chước người khác, ngươi phải nghiền ngẫm suy nghĩ."

Mục Lương mỉm cười.

"Chúng ta chơi thêm một ván nữa đi!"

An Kỳ phồng má nói.

"Được thôi."

Mục Lương nở nụ cười cưng chiều.

Hai người tiếp tục chơi cờ, ván thứ hai, ván thứ ba, ván thứ tư đi qua, thiếu nữ vẫn chưa thắng được lần nào.

"Không chơi nữa, ta không thắng nổi."

An Kỳ thất lạc thả quân cờ trong tay xuống, nhìn Mục Lương với ánh mắt u oán.

"Ha ha ha ha, không có việc gì khó, chỉ cần chịu buông bỏ."

Mục Lương nhếch miệng cười nói.

An Kỳ yêu kiều hừ một tiếng: "Mục Lương ca ca lại nói những lời kỳ quái rồi."

"Được rồi, không chơi nữa, ngươi ngủ một lúc đi."

Mục Lương vỗ vai thiếu nữ.

An Kỳ gật đầu nói: "Chờ một chút, ta tìm xem Vua Hư Quỷ đang ở nơi nào."

Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Vua Hư Quỷ.

Mục Lương an tĩnh chờ đợi, khống chế phi thuyền vận chuyển giảm tốc độ, tránh cho ảnh hưởng tới thiếu nữ.

Hơn mười phút sau An Kỳ mới mở mắt ra.

Nàng nhìn Mục Lương, thanh thúy nói: "Mục Lương ca ca, điều chỉnh phi thuyền sang hướng bên này một chút, bay thẳng là có thể tìm được con Vua Hư Quỷ tiếp theo rồi."

"Tốt."

Mục Lương nhìn vị trí mà thiếu nữ chỉ, khống chế phi thuyền vận chuyển điều chỉnh hướng đi rồi bắt đầu tăng tốc.

"Ông ~~~ "

Chỉ trong chớp mắt, phi thuyền vận chuyển bay xa mấy chục mét.

An Kỳ cảm nhận được cảm giác đẩy lưng, vội vã ngồi xuống nệm, điều chỉnh tư thế cân bằng.

"Ngủ đi."

Mục Lương bình thản nói.

An Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng người nằm xuống, mái tóc xõa tung che nửa gương mặt.

Nàng vươn tay chạm vào tóc của mình, nhỏ giọng nói: "Mục Lương ca ca, tóc của ta có dài lắm không?"

Mục Lương ngước mắt nhìn lại, ôn hòa đáp: "Còn ổn, không dài lắm."

An Kỳ nhỏ giọng nói: "Ta đang tính cắt ngắn một chút."

"Ngươi để tóc dài đẹp hơn."

Mục Lương bình thản nói một câu.

An Kỳ chớp mắt nói: "Thì ra là vậy, thế thì ta tiếp tục để tóc dài."

"Ừm."

Mục Lương nhàn nhạt gật đầu.

An Kỳ quay đầu nhìn về phía Mục Lương, một lúc sau ý thức trở nên mơ hồ, chẳng mấy chốc đã tiến vào mộng đẹp.

Mục Lương lấy ra một cuốn sách, vừa điều khiển phi thuyền vận chuyển vừa chậm rãi lật xem.

"Ông ~~~ "

Tốc độ của phi thuyền vận chuyển chậm lại một chút, làm cho thiếu nữ có thể ngủ thoải mái hơn.

Đôi môi hồng của An Kỳ khẽ nhếch, khẽ lẩm bẩm: "Mục Lương ca ca, đừng vứt bỏ ta..."

Ánh mắt của Mục Lương dời khỏi trang sách, liếc nhìn thiếu nữ, con bé đang nằm mơ?

Cơ thể của An Kỳ hơi run rẩy, không ngừng nhỏ giọng kêu: "Cha, mẹ ơi..."

Mục Lương thở dài một tiếng, giơ ngón tay chạm vào trán thiếu nữ để nàng có thể ngủ ngon giấc.

Thời gian trôi qua, hắn đã lật đến trang cuối cùng, đây là một cuốn sách cổ viết về bí mật trong một vương quốc nào đó.

"Thú vị."

Khóe môi của Mục Lương hơi cong lên.

Nội dung là lão tổ của vương quốc nọ ngủ say năm mươi năm, sau khi tỉnh dậy lén lút yêu đương với đương kim vương hậu, cuối cùng vô cùng kích động chết ở trên giường.

Mục Lương thu hồi cuốn sách, nhìn về phía cửa sổ phi thuyền vận chuyển, không biết khi nào mà bầu trời bên ngoài đã chuyển thành màu xám tro.

"Trời sắp mưa?"

Hắn hơi nhướng mày, đứng dậy đến gần cửa sổ quan sát.

"Ầm ầm ~~~ "

Từ xa mây đen rậm rạp kéo đến, còn có tia chớp loé lên.

Mục Lương hơi chuyển động suy nghĩ, làm cho sấm sét trên không trung tránh ra phi thuyền vận chuyển.

"Mục Lương ca ca!"

An Kỳ bị tiếng sấm đánh thức, vội vã ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Ta đây."

Mục Lương quay đầu lên tiếng.

"Vù vù vù ~~~ "

Hắn chợt nhận ra cái gì đó, lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa, một bầy ma thú từ xa bay tới, tia chớp màu vàng quấn quanh cơ thể chúng nó.

Đó là một đám ma thú phi hành có hình thể khổng lồ, ngoại hình giống như Dực Long, chỉ là toàn thân mọc đầy lông vũ bén nhọn như kim châm, mỗi một cọng lông vũ đều vàng lóng lánh, bên trên còn có hồ quang điện nhảy nhót.

"Thật nhiều ma thú."

An Kỳ há hốc mồm.

"Ngươi biết chúng nó là gì không?"

Mục Lương thuận miệng hỏi.

Hắn hoài nghi khí hậu nơi này phát sinh biến hóa là bởi vì đám ma thú này gây ra.

"Không biết."

An Kỳ lắc đầu.

Nàng ngây thơ hỏi: "Mục Lương ca ca, chúng ta có nên tránh bọn nó không?"

"Chờ một chút."

Mục Lương im lặng quan sát phía trước.

Bầy ma thú đang bay tới gần phi thuyền vận chuyển, tia chớp màu vàng tràn ngập hơn phân nửa bầu trời, ngay cả mây đen cũng bị chiếu sáng.

"Du du du ~~~ "

Các ma thú phi hành gầm thét, cấp tốc tới gần phi thuyền vận chuyển.

"Ngươi đứng yên ở đây, đừng chạy lung tung."

Mục Lương quay đầu căn dặn một câu.

An Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Mục Lương ca ca muốn làm gì vậy?"

"Ta đi bắt một con mang về."

Ánh mắt của Mục Lương lấp lóe.

An Kỳ hô một tiếng: "Mục Lương ca ca nhớ chú ý an toàn đó!"

Nàng còn chưa dứt lời thì Mục Lương đã rời đi phi thuyền vận chuyển, xuất hiện trước mặt bầy ma thú phi hành kia.

"Du du du ~~~ "

Con ma thú phi hành dẫn đầu có hình thể rất lớn, cánh giang ra có hơn tám mươi mét, tản ra khí tức Vương giai.

Phía sau nó, con ma thú phi hành nhỏ nhất giang cánh ra chỉ có hai mét, đó là mục tiêu của Mục Lương.

Mục Lương nhìn bầy ma thú phi hành đến gần, tia chớp màu tím quanh thân nhảy lên.

"Du du du ~~~ "

Ma thú phi hành dẫn đầu rít gào, mở miệng phun ra một tia chớp màu vàng bổ về phía Mục Lương.

Mục Lương không có né tránh mà là mạnh mẽ chống đỡ công kích, cảm nhận được trong tia chớp vàng có chứa khí tức thần thánh.

"Kèm theo nguyên tố ánh sáng, ma pháp sấm sét thần thánh."

Trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc.

Khóe môi của Mục Lương cong lên: "Thú vị đấy, xem ra ta lại sắp có thêm một con thú thuần dưỡng mới rồi."