Chương 2232: Bí mật trong sương mù tím.

Mục Lương đứng lên, nhìn chăm chú vào khu vực màu tím xa xa, nhưng mà nhìn một hồi cũng không nhìn ra là cái gì.

"Tiểu Ô, tới gần một chút nữa."

Hắn chạm nhẹ mũi chân vào lưng Kim Ô Thánh Quang.

"Du du ~~~ "

Kim Ô Thánh Quang kêu một tiếng, vỗ cánh gia tốc bay về trước.

An Kỳ và Tây Ni, Khắc Lai Mạn đứng chung một chỗ, tránh sau lưng Mục Lương rồi dò đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm.

"Vù vù vù ~~~ "

Kim Ô Thánh Quang bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã càng ngày càng gần bầu trời màu tím kia.

Mục Lương thi triển năng lực định thần nhìn lại, lúc này mới nhìn rõ bầu trời màu tím kia là cái gì.

Đó là một mảng sương mù lớn màu tím, tính thông sáng rất yếu cho nên không thể thấy rõ phía sau nó có cái gì.

"Mục Lương ca ca, ngươi có thể thấy rõ đó là cái gì không?"

An Kỳ tò mò hỏi.

"Chắc là sương mù."

Mục Lương lên tiếng đáp.

"Sương mù?"

An Kỳ chớp mắt, không phải sương mù thường có màu xám trắng sao?

Tây Ni lo lắng nói: "Thoạt nhìn thật xinh đẹp, không biết nó có nguy hiểm hay không."

"Ta không biết."

Mục Lương lắc đầu.

Hắn suy nghĩ một chút, ra lệnh Kim Ô Thánh Quang: "Tới gần một chút nữa đi."

"Du du du ~ "

Kim Ô Thánh Quang kêu một tiếng rồi vỗ cánh bay tới sương mù tím, khi đến gần mới giảm tốc độ lại.

Mỗi lần nó vỗ cánh đều sinh ra gió to, nhưng sương mù tím lại không hề di động, giống như là được cố định ở trên không trung.

"Thật kỳ quái, gió to như thế mà lại không thể thổi đám tan sương mù này."

An Kỳ chớp mắt, rướn người muốn chạm vào sương mù, nhưng do khoảng cách quá xa nên không thể với tới.

Mục Lương vung tay lên, một màn che vô hình bao phủ Kim Ô Thánh Quang ở bên trong, ngăn chặn sương mù tím ở bên ngoài.

"Vào đi."

Hắn ra lệnh cho Kim Ô Thánh Quang.

"Du du du ~~~ "

Lúc này Kim Ô Thánh Quang mới vỗ cánh bay vào làn sương mù tím, có màn che vô hình, sương mù không cách nào chạm vào cơ thể nó.

Mục Lương bay lên, theo Kim Ô Thánh Quang di chuyển về phía trước, sau đó thử vươn tay ra khỏi màn che đụng vào sương mù tím, lại phát hiện nó không gây hại cho làn da.

Hắn suy nghĩ một chút, cúi đầu nói: "Các ngươi ngồi yên chớ lộn xộn, ở chỗ này chờ ta."

"Mục Lương ca ca nhớ chú ý an toàn đó."

An Kỳ vội vã hô.

"Ta biết rồi."

Mục Lương lên tiếng rồi bay ra khỏi màn che, tiến vào trong sương mù tím.

Sương mù tím có phạm vi rất rộng lớn, hắn bay một hồi mà vẫn chưa thể đi ra ngoài, cũng không tìm được thứ gì khác ở bên trong.

"Không có gì cả?"

Mục Lương cau mày lại, nếu như không có gì cả, như vậy sương mù tím hình thành như thế nào?

Hắn thay đổi hướng bay, lưu ý xung quanh tìm kiếm sự vật có thể tồn tại.

Bên kia, trên lưng Kim Ô Thánh Quang, ba cô gái ngồi xuống, khẩn trương ngắm nhìn bốn phía sương mù tím.

Tây Ni khẩn trương hỏi: "Khắc Lai Mạn, ngươi nói xem có khi nào sẽ có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra từ trong sương mù hay không?"

"Ngươi đừng có nói lung tung."

Khắc Lai Mạn lập tức khẩn trương cảnh giác nhìn xung quanh.

An Kỳ cắn môi dưới không nói câu nào, lời nói của Tây Ni khiến nàng càng thêm căng thẳng hơn.

"Chị Tây Ni, ngươi đừng làm ta sợ."

Nàng khẩn trương nói.

"Ta nói lung tung thôi, ngươi đừng lo lắng."

Tây Ni áy náy trấn an thiếu nữ.

Yết hầu của Khắc Lai Mạn nhấp nhô, nàng nhìn chằm chằm sương mù tím trước mặt, dường như có thứ gì đó ở bên trong.

"A, nó cử động kìa!"

Nàng chợt hô một tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

Cơ thể của Tây Ni và An Kỳ run lên, vội vã cuống cuồng nhìn về phía thiếu nữ.

Ngón tay của Khắc Lai Mạn run rẩy chỉ vào sương mù trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Ở bên trong có cái gì phải không?"

"Ngươi đừng làm ta sợ......"

Giọng nói của An Kỳ có chút run rẩy, cẩn thận nhìn về phía ngón tay thiếu nữ chỉ.

Tây Ni nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn rõ thứ mà bạn thân nói, chỉ là nàng nhìn một hồi lâu nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ có sương mù tím, không hề có thứ khác.

Nàng cạn lời nhìn về phía bạn thân, bất đắc dĩ nói: "Không có nha, có khi nào là do ngươi quá căng thẳng nên nhìn lầm không?"

Giọng nói của Khắc Lai Mạn run lên, phản bác: "Không thể nào, vừa rồi ta thật sự nhìn thấy có gì đó đang cử động...."

"Được được được, ngươi đừng tự hù dọa mình nữa."

Tây Ni trấn an.

"Được rồi......"

Khắc Lai Mạn há miệng, không nói thêm gì nữa, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phiến sương mù kia, trong lòng vẫn tin là mình không có nhìn lầm.

"Tại sao Mục Lương ca ca vẫn chưa trở lại?"

An Kỳ khẩn trương lẩm bẩm.

Tây Ni nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao?"

An Kỳ nghe vậy hai mắt mở to, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Không thể nào, Mục Lương ca ca mạnh như vậy, ngay cả Vua Hư Quỷ Thánh giai còn không phải là đối thủ của hắn, như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện ở chỗ này chứ!"

"Đúng vậy, ngươi nói không sai."

Tây Ni vội vã trấn an.

An Kỳ tự an ủi bản thân: "Có thể là Mục Lương ca ca phát hiện cái gì đó nên chưa trở về được, chúng ta chờ thêm một chút đi."

"Ừ ừ, ngươi nói đúng."

Tây Ni gật đầu lần nữa.

An Kỳ nhìn về phía thiếu nữ, nhấn mạnh từng chữ: "Chúng ta nên ngồi yên một chỗ đừng chạy lung tung, bằng không sẽ khiến Mục Lương ca ca lo lắng."

Tây Ni nhỏ giọng thầm thì: "Chúng ta đang ở trên không trung, lại không biết bay, có thể đi nơi nào chứ?"

Ba người an tĩnh lại, sốt ruột chờ đợi Mục Lương trở về.

Nửa giờ trôi qua, Mục Lương vẫn chưa trở về.

Trong lòng Khắc Lai Mạn lại dâng lên sự bất an, hỏi: "Tại sao Mục Lương các hạ còn chưa trở về nữa?"

"Chờ một chút đi."

An Kỳ cắn môi dưới.

Sắc mặt của Khắc Lai Mạn hơi trắng bệch, nàng ngước mắt tiếp tục nhìn kỹ sương mù tím trước mặt.

Một lúc sau, thiếu nữ nhìn thấy một bóng đen như ẩn như hiện trong sương mù tím, điều này khiến nàng trợn to hai mắt, hé miệng một hồi lâu không nói nên lời.

"A, a......"

Vất vả lắm Khắc Lai Mạn mới phát ra âm thanh, nhưng bởi vì quá sợ hãi cho nên không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Có chuyện gì vậy?"

Tây Ni bị dọa nhảy dựng, vội vã vươn tay đỡ lấy bạn thân.

"A! Đó là cái gì thế?"

An Kỳ hô một tiếng, lúc này nàng cũng đã nhìn thấy bóng đen trong sương mù tím.

Tây Ni quay đầu nhìn lại, bóng đen trong sương mù không lớn, chỉ to hơn một chút so với người trưởng thành, nhưng nàng lại không thể thấy rõ đó là vật gì.

"Du du du ~~~ "

Kim Ô Thánh Quang vỗ cánh muốn bay qua đó nhìn xem, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh Mục Lương nên dừng lại.

"Ta đã nói là trong kia có thứ gì đó rồi mà!"

Khắc Lai Mạn nhân cơ hội giải oan cho mình.

Tây Ni khẩn trương nói: "Bây giờ ngươi nói cái này làm gì nữa, có rảnh suy nghĩ chuyện này thì ngẫm lại chúng ta nên làm cái gì bây giờ đi!"

"Ta, ta không biết."

Khắc Lai Mạn rất sợ hãi, nhưng vẫn là đứng chắn trước mặt Tây Ni và An Kỳ, không hề lùi lại nửa bước.

An Kỳ quá hoảng loạn, không khỏi hô to một tiếng: "Mục Lương ca ca ~ "

"Ta đây."

Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Mục Lương đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người.

"Mục Lương ca ca!"

An Kỳ vui mừng reo lên, hai mắt ngấn lệ nhìn Mục Lương.

"Đừng khóc, không có chuyện gì đâu."

Mục Lương trấn an một tiếng rồi ngước mắt nhìn sương mù tím phía trước.

Hắn bay một vòng trong sương mù tím nhưng không tìm được thứ gì, vừa trở về trên lưng Kim Ô Thánh Quang thì nghe được tiếng thét thiếu nữ.

"Mục Lương ca ca, đằng kia có thứ gì đó!"

Giọng nói của An Kỳ mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ về làn sương mù trước mặt.

"Ta đi nhìn xem."

Mục Lương bỏ lại một câu rồi tiến vào sương mù một lần nữa, mục tiêu là bóng đen đang cử động kia.

"Mục Lương các hạ!"

Tây Ni hô một tiếng, vốn muốn nói hắn phải cẩn thận, nhưng mà nghĩ đến thực lực của Mục Lương thì lại nuốt lời nói vào trong.