Chương 2229: Cười không thấy ánh mặt trời.

Cung điện, Chủ Thành, vương quốc Huyền Vũ.

"Tin tức tốt, tin tức tốt ~~~ "

Tiểu Tử đi ra Phòng Liên Lạc, chạy nhanh tới chính sảnh, trong miệng hô to cái gì đó.

"Có chuyện gì mà trông ngươi vội vã thế, tin tức tốt gì?"

Hồ Tiên hỏi với giọng điệu lười biếng.

Nàng vừa đi ra Thiên Điện của mình, ngủ một giấc thoải mái, giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ.

Hồ Tiên nhìn Tiểu Tử vui vẻ chạy tới, ngồi xuống ghế sô pha.

Tiểu Tử hưng phấn nói: "Hồ Tiên đại nhân, bệ hạ đã bắt được Hư Nhị Vương rồi, toàn bộ Vua Hư Quỷ đều bị bắt!"

"Thật sao?"

Nghe được lời này, đôi mắt màu đỏ rực của Hồ Tiên lập tức sáng ngời.

Tiểu Tử gật đầu thật mạnh, nói: "Ừ đúng rồi, bệ hạ mới vừa truyền tin tức trở về, hiện tại đã rời đi vương quốc Người Thú, chuẩn bị trở lại vương quốc Huyền Vũ."

"Thật tốt quá, cuối cùng thì hắn cũng trở về rồi."

Tâm trạng của Hồ Tiên lập tức tốt hơn rất nhiều, dáng vẻ lười biếng khi thức dậy hoàn toàn tiêu tan.

"Ừ ừ, ta phải đi thông báo chuyện này cho Thấm Lan đại nhân."

Tiểu Tử cười tươi như hoa nói.

Hồ Tiên phất tay, cười nói: "Đi thôi, nhưng mà không biết hiện giờ nàng ấy có còn ở trong cung điện hay không."

Bây giờ là chín giờ, bữa sáng đã qua, dựa theo thường ngày thì Nguyệt Thấm Lan đã sớm ăn điểm tâm xong đến Cục Quản Lý bận rộn rồi.

"Ta đi thư phòng nhìn xem."

Tiểu Tử nói xong chạy bước nhỏ tới thư phòng.

Nàng gõ cửa thư phòng, bên trong không có ai đáp lại, nghĩa là Nguyệt Thấm Lan không ở đây.

Tiểu Mật đi tới nói: "Thấm Lan đại nhân đã ra ngoài từ sáng sớm rồi."

Hôm nay Tiểu Tử trực Phòng Liên Lạc, cho nên không biết hướng đi của những người khác trong cung điện.

"A, hóa ra là như vậy, thế thì đành chờ Thấm Lan đại nhân trở về lại nói tin tức tốt này cho nàng ấy."

Nàng tiếc nuối nói.

Tiểu Mật tò mò hỏi: "Tin tức tốt gì thế?"

"Bệ hạ sắp trở về, phỏng chừng là ba ngày sau."

Tiểu Tử cười nói.

"A, ngươi nói thật sao?"

Tiểu Mật vui mừng reo lên, đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời.

"Ừ đúng rồi, đương nhiên là thật rồi, ta lại không biết nói dối."

Tiểu Tử ngây thơ nói.

"Thật tốt quá, tất cả mọi người đều rất nhớ bệ hạ."

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mật lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

Tiểu Tử tiếp tục nói: "Được rồi, ngươi đi nói tin tức này cho mọi người đi, ta phải trở về coi chừng Phòng Liên Lạc."

Tiểu Mật gật đầu nói: "Ừ ừ, ngươi đi thôi, miễn cho bỏ sót tin tức."

"Tốt."

Tiểu Tử lên tiếng rồi xoay người rời đi.

Tiểu Mật trở lại chính sảnh, nhìn thấy Hồ Tiên còn ngồi trên ghế sô pha, đang lười biếng xem TV.

"Hồ Tiên đại nhân có muốn ăn chút điểm tâm không?"

Nàng thanh thúy hỏi.

"Ừm, bữa sáng còn có những gì?"

Hồ Tiên hơi quay đầu nhìn về phía tiểu hầu gái.

Tiểu Mật ngây thơ đáp: "Còn có cháo linh mễ, bắp luộc, canh xương hầm và sủi cảo hấp."

"Ta không muốn ăn."

Hồ Tiên bĩu môi.

Tiểu Mật chớp mắt, hỏi: "Vậy ta đi nấu tô mì cho Hồ Tiên đại nhân nhé?"

Hồ Tiên suy nghĩ một chút, quyến rũ nói: "Cũng được, ta muốn hai quả trứng chiên, một quả trứng luộc."

"Được rồi, Hồ Tiên đại nhân chờ một chút, ta sẽ đi nấu ngay bây giờ."

Tiểu Mật lên tiếng rồi xoay người đến phòng bếp.

Khi tiểu hầu gái đi làm việc thì Hồ Tiên nhàn nhã ngồi xem TV.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Ly Nguyệt đi vào cung điện, nhìn thấy cô gái đuôi hồ ly bèn hỏi: "Chị Hồ Tiên, hôm nay không cần đi Thành Buôn Bán à?"

"Sáng nay thả lỏng một chút, buổi chiều lại đi, không nóng vội."

Hồ Tiên quyến rũ đáp.

"Ra là vậy, ngươi quá bận rộn, đúng là nên nghỉ ngơi một hồi."

Ly Nguyệt nhẹ giọng cười nói.

Hồ Tiên thanh thúy nói: "Đúng vậy, nhưng mà sau đó vẫn phải đi làm việc, khi nào Mục Lương trở về thì ta mới có thể nghỉ ngơi vài ngày."

Ly Nguyệt nghe vậy ánh mắt có chút ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Không biết khi nào Mục Lương mới trở về."

"Chắc là khoảng hai, ba ngày nữa thôi, hắn đang trên đường trở về mà."

Hồ Tiên quyến rũ nói.

"Cái gì?"

Ly Nguyệt sửng sốt một chút.

Hồ Tiên cười giải thích: "Mục Lương vừa truyền tin tức trở về, hắn đã giải quyết xong con Vua Hư Quỷ cuối cùng, hiện tại đang trên đường trở về."

"Ngươi nói thật à?"

Đôi mắt trắng bạc của Ly Nguyệt trợn tròn.

"Ha ha, mặt ngươi đỏ rần rồi kìa."

Hồ Tiên trêu chọc.

"A, có sao?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Ly Nguyệt thật sự đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hồ Tiên run lỗ tai hồ ly, cười cong mi nói: "Yên tâm, Mục Lương thật sự đang trên đường trở về, nhanh nhất là ba ngày nữa sẽ có mặt ở vương quốc Huyền Vũ."

"Thật tốt quá."

Ly Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng lên tiếng.

Hồ Tiên trêu ghẹo: "Xem ngươi vui vẻ chưa kìa, cười không thấy ánh mặt trời."

"Chẳng lẽ chị Hồ Tiên không vui sao?"

Ly Nguyệt hỏi ngược lại.

"Ta đương nhiên là vui vẻ rồi."

Hồ Tiên thoải mái thừa nhận, hai chân thon dài bắt chéo, nghiêng người nhìn vào đôi mắt của cô gái tóc trắng.

Ly Nguyệt mím môi, nghĩ tới việc ba ngày sau có thể nhìn thấy Mục Lương, nàng sắp không ức chế được sự vui sướng trong lòng.

Hồ Tiên nâng một cái đuôi lên quơ qua lại trước mặt cô gái tóc trắng, cười hỏi: "Tự nhiên ngươi đứng đờ ra đó làm gì thế?"

"Không có gì, ta đi thay quần áo."

Ly Nguyệt phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt muốn rời đi.

Hồ Tiên kinh ngạc hỏi: "Thay quần áo làm gì?"

Ly Nguyệt giải thích: "Chị Thấm Lan bảo ta chiều nay đi theo nàng ấy đến Trung tâm Huyền Vũ một chuyến, tham gia tiệc sinh nhật của tiểu công chúa vương quốc Tuyết Phong."

Nàng mặc Khôi Giáp U Linh, như vậy đi tham gia tiệc sinh nhật có chút thất lễ, cho nên mới tính toán trở về đổi một bộ quần áo khác.

Hồ Tiên sửng sốt một chút, hỏi: "Tiệc sinh nhật của tiểu công chúa vương quốc Tuyết Phong được tổ chức tại Trung tâm Huyền Vũ à?"

"Đúng vậy."

Ly Nguyệt gật đầu một cái.

Vương quốc Tuyết Phong là một vương quốc lớn, thực lực tổng hợp không thua kém gì vương quốc Hải Đinh và vương quốc Tây Hoa.

Hồ Tiên khó hiểu hỏi: "Tại sao bọn họ không tổ chức tiệc sinh nhật của tiểu công chúa ở vương quốc của mình mà lại là ở Trung tâm Huyền Vũ?"

Ly Nguyệt giải thích: "Bởi vì tiểu công chúa vương quốc Tuyết Phong rất thích vương quốc Huyền Vũ, vương hậu bọn họ lại cảm thấy vương quốc Huyền Vũ rất an toàn, không có Hư Quỷ xuất hiện, cho nên mới lựa chọn tổ chức tiệc sinh nhật ở Trung tâm Huyền Vũ."

"Rất an toàn, nói như vậy không sai."

Hồ Tiên mỉm cười gật đầu.

Ly Nguyệt nhẹ giọng nói tiếp: "Trừ cái đó ra thì có rất nhiều công chúa, vương tử và quý tộc từ các vương quốc khác đều ở tại Trung tâm Huyền Vũ, tổ chức sinh nhật ở chỗ này sẽ rất náo nhiệt."

"Ta hiểu rồi, vậy ngươi mau đi thay quần áo đi."

Hồ Tiên ưu nhã phất tay.

"Tốt."

Ly Nguyệt lên tiếng, xoay người trở về Thiên Điện.

Không bao lâu thì Tiểu Mật nấu xong mì sợi, Hồ Tiên đứng dậy đến nhà ăn.

Khi nàng ăn điểm tâm xong đi ra ngoài thì Ly Nguyệt cũng đã thay đổi một bộ quần áo khác, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng đi tới chính sảnh, trên người còn đeo trang sức do Mục Lương đưa tặng.

"Thật xinh đẹp."

Đôi mắt đỏ rực của Hồ Tiên hồng sáng lên.

Ly Nguyệt dịu dàng hỏi: "Chị Hồ Tiên có thể chải tóc giúp ta không?"

"Đương nhiên."

Hồ Tiên mỉm cười, tiếp nhận lược do Ly Nguyệt đưa tới, nhẹ nhàng chải mái tóc dài màu trắng bạc.

Tóc của Ly Nguyệt rất dịu ngoan, nhẹ nhàng chải vài cái là đã mượt mà, lại dùng trâm cài tóc tạo kiểu là xong.

Hồ Tiên không khỏi khen ngợi: "Thật là xinh đẹp."

"Cảm ơn chị Hồ Tiên."

Khuôn mặt xinh đẹp của Ly Nguyệt ửng đỏ.

Hồ Tiên nhẹ nhàng khảy dây tua rua trên trâm cài tóc, quyến rũ nói: "Đi thôi, ta cũng phải đến Thành Buôn Bán rồi."

"Tốt."

Khóe môi của Ly Nguyệt hơi cong lên, xoay người rời đi cung điện.