Chương 2214: Canh gác nhà vệ sinh công cộng? Sợ người khác trộm phân sao?

Hi Bối Kỳ đặt chén cơm trong tay xuống, nhìn A Thanh đứng ở cửa nhà ăn, ngạc nhiên hỏi: "Ai muốn gặp ta?"

"Áo Lợi Tư."

A Thanh nghiêm mặt đáp.

Tối hôm nay nàng canh gác cửa chính Khu Vực Trung Ương, mới vừa đổi ca với một hộ vệ khác thì tình cờ gặp Áo Lợi Tư đi tới.

Hi Bối Kỳ nghi ngờ hỏi: "Tại sao hắn muốn gặp ta chứ?"

Ban ngày bọn họ mới gặp mặt một lần, thế mà chưa được bao lâu thì hắn ta lại muốn thấy nàng lần nữa?

"Ta không biết."

A Thanh lắc đầu.

Hi Bối Kỳ cau mày, nghĩ ngợi một hồi vẫn không biết tại sao Áo Lợi Tư tìm mình.

Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói: "Để hắn vào đây đi."

Hồ Tiên quyến rũ nói: "Ừm, cứ để hắn tiến vào, giáp mặt hỏi trực tiếp là được rồi."

"Ta biết rồi."

"Vâng."

A Thanh cung kính hành lễ, xoay người rời đi cung điện.

Bên ngoài Khu Vực Trung Ương, Áo Lợi Tư đã đi qua đi lại trước cửa lớn được vài vòng, trong lòng có chút âu lo, không biết Hi Bối Kỳ có đồng ý gặp mình hay không?

"Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại nữa?"

Áo Lợi Tư ngóng trông về phía cửa chính Khu Vực Trung Ương.

Hộ vệ Trung Ương còn lại chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó không để ý nữa.

Áo Lợi Tư đen mặt, nhẫn nhịn tiếp tục chờ đợi.

Qua một hồi lâu thì A Thanh rời đi mới trở về, nàng gật đầu với Áo Lợi Tư, nói: "Mời các hạ đi theo ta."

Đôi mắt màu vàng kim của Áo Lợi Tư lập tức sáng ngời, vội vã thu hồi vẻ bất mãn trên mặt, bước nhanh đuổi theo A Thanh.

Hai người vào Khu Vực Trung Ương, cưỡi Thang Vận Chuyển tới tầng tám Khu Vực Trung Ương

"Hi Bối Kỳ đang làm gì vậy?"

Áo Lợi Tư thuận miệng hỏi.

"Tiểu thư Hi Bối Kỳ đang dùng bữa tối."

A Thanh lạnh nhạt đáp.

"... Ta vẫn chưa ăn cơm đâu."

Áo Lợi Tư nói thầm một câu.

A Thanh giả vờ như không nghe thấy, rời khỏi Thang Vận Chuyển rồi dẫn hắn tới cung điện.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Hai người đi tới nhà ăn, A Thanh đứng bảo hộ ở một bên, để Áo Lợi Tư và đám người Hi Bối Kỳ nói chuyện với nhau.

Sự xuất hiện của Áo Lợi Tư khiến cho các cô gái đang thưởng thức bữa tối đều nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.

"..."

Yết hầu của Áo Lợi Tư nhấp nhô, hắn cảm nhận được cảm giác áp bách.

Hi Bối Kỳ chớp mắt màu vàng kim, lên tiếng hỏi: “Ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?"

"Ta..."

Áo Lợi Tư há miệng, lời nói đến bên môi lại mắc kẹt, thật sự là lúc này có quá nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn có chút khiếp đảm.

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta."

Hồ Tiên ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ rực lóe sáng.

"Đúng vậy."

Hi Bối Kỳ trợn mắt với Áo Lợi Tư.

"Khụ khụ ~~~ "

Áo Lợi Tư ho khan vài tiếng, che giấu sự xấu hổ trong lòng, nhắm mắt nói: "Ta và cha muốn tìm việc làm ở Chủ Thành, cho nên muốn nhờ tiểu công chúa hỗ trợ tiến cử."

"Ngươi và Tam trưởng lão cũng phải tìm công tác à?"

Hi Bối Kỳ hơi nhướng mày.

Áo Lợi Tư cười xấu hổ nói: "Đúng vậy, cha bảo ta tới hỏi ngươi."

Hắn mượn cớ là vâng lời cha tới đây hỏi thăm, như vậy mới cảm thấy đỡ mất mặt một chút, dù sao thì Ma Cà Rồng thuần chủng luôn tự cho mình rất cao quý, mà tìm việc làm là một việc rất mất mặt.

Hi Bối Kỳ giả vờ giở giọng bới móc chanh chua: "Ái chà~ Thật là làm ta bất ngờ nha, Tam trưởng lão mà cũng chịu buông thể diện đi tìm việc làm sao?"

"..."

Áo Lợi Tư co giật khóe miệng, nhưng mà không có phản bác, trước khi tới đây thì hắn cũng đã dự liệu đến việc bị đối phương móc mỉa rồi.

"Cha không muốn dùng tinh thạch hung thú của gia tộc."

Hắn giải thích một câu.

"Ừ ừ, ta hiểu mà."

Hi Bối Kỳ lộ ra vẻ mặt ta đã hiểu tất cả.

"..."

Trong lòng Áo Lợi Tư hộc máu, rất muốn mắng một câu ngươi không hiểu.

Ly Nguyệt lạnh nhạt nói: "Chủ Thành có Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm, tại sao các ngươi không đến đó tìm?"

"Đúng vậy, Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm nhiều công tác như vậy, sẽ có một việc thích hợp với các ngươi."

Hi Bối Kỳ xua tay nói.

Áo Lợi Tư co giật khóe miệng, đáp: "Ta không tìm được việc làm phù hợp."

"Không thể nào, nhiều công tác như vậy mà không có nổi một việc thích hợp với ngươi sao?”

Nguyệt Phi Nhan liếc nhìn đối phương.

Áo Lợi Tư thành thật trả lời: "Thật ra thì ta cảm thấy có vài việc không tệ, nhưng mà cha không đồng ý…"

Nguyệt Thấm Lan đặt đũa xuống, ưu nhã hỏi: "Vậy các ngươi muốn tìm công tác như thế nào?"

Áo Lợi Tư đáp với giọng điệu nghiêm túc: "Công tác nào phù hợp với thân phận của chúng ta, lương bổng và đãi ngộ cao một chút."

"Công tác phù hợp với thân phận của các ngươi?"

Hồ Tiên hơi nhíu mày, tám cái đuôi hồ ly sau lưng lắc lư.

Hi Bối Kỳ tức giận nói: "Ta cảm thấy các ngươi có thể đi canh gác nhà vệ sinh công cộng."

"Ngươi..."

Đôi mắt của Áo Lợi Tư mở to.

Tại sao lại muốn đi canh gác nhà vệ sinh công cộng, sợ người khác trộm phân sao?

Hi Bối Kỳ trợn trắng mắt nói: "Nơi này là vương quốc Huyền Vũ, không phải là thành Dạ Nguyệt, nào có thứ gì gọi là công tác phù hợp với thân phận các ngươi chứ?"

"Chỉ cần có việc làm thì không hề mất mặt."

Ly Nguyệt lạnh nhạt nói.

Áo Lợi Tư biết mình nói sai, vội vã nói bổ sung: "Thực lực của cha ta không kém, cho nên mới muốn tìm một phần công tác tốt một chút."

"Vậy thì ngươi cũng không thể khinh thường những công việc khác."

Hi Bối Kỳ lạnh lùng nói.

"Ta không có."

Trong lòng Áo Lợi Tư khổ không nói nổi.

Tuy hắn phách lối, nhưng đối mặt với những nữ nhân trước mắt này thì vẫn là biết tự lượng sức mình.

Hi Bối Kỳ vung tay nhỏ lên, lạnh lùng nói: "Ngươi trở về nói cho Tam trưởng lão, ta không có công tác, bảo hắn tự đi mà tìm."

"Hi Bối Kỳ!"

Đôi mắt của Áo Lợi Tư trợn to.

"An tĩnh."

Nguyệt Thấm Lan giơ tay khẽ gõ mặt bàn một cái, trong lòng suy tính cái gì đó.

Trong mắt của Hi Bối Kỳ lộ vẻ hồ nghi, hỏi: "Chị Thấm Lan, chẳng lẽ ngươi thật sự an bài công tác cho bọn hắn sao?"

Nguyệt Thấm Lan cho cô gái Ma Cà Rồng một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng vội, nhàn nhạt nói: "Thật ra ta có công tác rất thích hợp với bọn họ."

"Công việc gì thế?"

Trong mắt của Áo Lợi Tư lộ ra thần sắc tò mò.

Nguyệt Thấm Lan bình tĩnh nói: "Đi Trại Chăn Nuôi, quản lý bầy ma thú phi hành, lương bổng mỗi tháng là ba ngàn đồng."

"A, đi công tác tại Trại Chăn Nuôi sao?"

Sắc mặt của Áo Lợi Tư cứng đờ, nhưng khi nghe đến lương tháng ba ngàn đồng thì trong lòng lại có chút rục rịch.

"Thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú không?"

Nguyệt Thấm Lan ngước mắt hỏi.

Trại Chăn Nuôi cũng có nuôi ma thú phi hành, các nhân viên thường xuyên phải chăn dắt chúng nó bay lượn trên không trung, tránh việc ma diệt thú tính.

Sắc mặt của Áo Lợi Tư có chút biến đổi, hỏi: "Công việc chủ yếu là gì thế?"

Nguyệt Thấm Lan ưu nhã giải thích: "Công việc chủ yếu chính là quản lý ma thú phi hành, đừng để chúng nó bay đi mất hoặc bay lung tung khắp nơi, lưu ý tình trạng cơ thể của bọn nó và một ít việc nhỏ khác."

"Nghe có vẻ không khó."

Áo Lợi Tư chớp mắt.

Nguyệt Thấm Lan gật đầu nói: "Lấy thực lực của ngươi và Áo Lợi Ba thì công việc này đúng là không khó."

Áo Lợi Tư do dự, không biết cha có thoả mãn với phần công tác này hay không.

Nguyệt Thấm Lan đạm mạc nói: "Nếu các ngươi không muốn làm thì ta sẽ an bài cho Tinh Linh đồng dạng có thể bay được."

"Ta muốn trở về thương lượng với cha một chút, được chứ?”

Áo Lợi Tư nói.

"Đương nhiên là được rồi."

Nguyệt Thấm Lan mỉm cười gật đầu.

Áo Lợi Tư thở phào một hơi, gật đầu với các cô gái rồi xoay người chạy như bay ra khỏi cung điện.

"Ha ha ha, hắn sợ rồi."

Hi Bối Kỳ không khỏi bật cười.

"Được rồi, dù gì thì hắn cũng là tộc nhân của ngươi."

Hồ Tiên cười quyến rũ nói.

"Khụ khụ, ta biết rồi."

Hi Bối Kỳ ho nhẹ vài tiếng, vất vả mới nén cười được.

Nàng vội hô: "Mọi người ăn cơm thôi, đừng để ý đến bọn hắn."

Các cô gái liếc nhìn nhau, cười một lần nữa rồi cầm đũa lên thưởng thức bữa tối.