Chương 2282: Ta muốn mua mười căn nhà.

Bên ngoài Chủ Thành, xe lửa lao vùn vụt trên đường ray.

Trong khoang xe, lời nhắc nhở của nhân viên vang lên: "Phía trước là trạm xe lửa Chủ Thành, xin mời tất cả hành khách mang theo vật phẩm tùy thân chuẩn bị xuống xe."

Trong xe, Linh Vận và Lăng Hương ngồi cạnh nhau, nghe được lời nhắc nhở của nhân viên tàu, đều quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Oa ~~~ "

Linh Vận hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, cảm thán nói: "Một thời gian không tới đây, nơi này lại biến hóa thật lớn."

Lăng Hương kinh ngạc nói: "Đúng vậy, trên trời còn có cái gì kìa?"

Hai người nhìn Linh Điền mây mù trên trời, không khỏi suy đoán thứ đó dùng để làm gì.

"Có thể là xây nhà ở phía trên?"

Linh Vận suy đoán.

Lăng Hương lắc đầu, ngây thơ nói: "Ta không biết, cái này cần đi hỏi người của vương quốc Huyền Vũ mới biết được."

Hai người đều là thu được hội đấu giá mời, mới làm bạn cùng đi đến vương quốc Huyền Vũ, đi theo chỉ có hầu gái và hộ vệ Kỵ Sĩ.

Lần này Tề Nhĩ Nạp và Ước Mỗ đều không tới đây, Vua Hư Quỷ sinh sôi rất nhiều Hư Quỷ ở đại lục mới, vì sự yên ổn của vương quốc, quốc vương cần phải ở lại để lưu thủ vương quốc, dẫn dắt đoàn Kỵ Sĩ thanh lý Hư Quỷ.

Cả Tề Nhĩ Nạp lẫn Ước Mỗ đều cảm thấy rất đáng tiếc khi không được tham gia hội đấu giá lần này, cho nên bọn họ bảo con gái mang theo tinh thạch ma thú đến đây tham dự thay mình.

Trong mắt của Linh Vận lộ ra thần sắc khao khát: "Nếu có thể xây nhà ở trên đó, ta nhất định phải mua một căn, khi nào rảnh rỗi sẽ vào ở, ngắm nhìn phong cảnh bên dưới."

"Tỉnh lại đi, ngươi quên là phòng ở tại Chủ Thành không bán cho người ngoài, ngươi chỉ có thể thuê thôi."

Lăng Hương thanh thúy nói.

Linh Vận khẽ hất hàm nói: "Lỡ như đến lúc bọn họ mở bán thì sao?"

"Vậy thì ta cũng mua một căn nhà."

Lăng Hương đảo mắt một vòng, sửa lời: "Không phải, ta muốn mua mười căn nhà!”

Linh Vận vỗ vai bạn tốt, nhắc nhở: "Được rồi, đừng nằm mơ nữa, coi như vương quốc Huyền Vũ thật sự mở bán thì cũng không cho phép ngươi mua một lần nhiều như vậy."

Lăng Hương nhún vai, bình tĩnh nói: "Vậy thì ngươi cũng chớ tưởng tượng lung tung, lỡ như bên trên không phải dùng để xây nhà, vậy thì có nghĩ gì đều là công cốc."

"Cũng đúng…"

Linh Vận sụp bả vai xuống.

Lăng Hương chớp mắt, thanh thúy nói: "Không biết bây giờ Lan Đế đang ở đâu, đã rất lâu rồi ta chưa nhìn thấy nàng ấy."

Nàng gặp Lan Đế mới biết tới vương quốc Huyền Vũ, cũng mới có chuyện sau này.

Linh Vận đề nghị: "Khi nào hội đấu giá kết thúc thì chúng ta có thể ở lại vương quốc Huyền Vũ chơi vài ngày, như vậy ngươi sẽ có thời gian đi tìm Lan Đế ôn chuyện."

"Ừ ừ, ta cũng có dự tính như vậy."

Lăng Hương nhoẻn miệng cười.

Trong lúc hai người nói chuyện phiếm thì xe lửa đã lái vào trạm xe lửa Chủ Thành, chậm rãi dừng sát ở bên cạnh sân ga.

Tiếng nhắc nhở của nhân viên tàu vang lên: "Xe lửa đã đến nơi, xin mời tất cả hành khách mang vật phẩm tùy thân xuống xe, đây là điểm đến cuối cùng, hành khách nào cần đổi xe hoặc là đổi chỗ ngồi mời đi đến đại sảnh bán vé."

Lăng Hương và Linh Vận xuống xe, Kỵ Sĩ và bọn hộ vệ theo ở phía sau, đoàn người rời đi trạm xe lửa.

Hai người cầm thiệp mời hội đấu giá đi đến chỗ ở được an bài tại vương quốc Huyền Vũ, sau đó mới đi dạo trong Chủ Thành.

Giống như hội đấu giá lần trước, chỗ ở lần này vẫn được an bài tại tòa nhà tiếp đãi bên cạnh trạm xe lửa.

Lúc này bên trong chỗ tiếp đãi đã có rất nhiều vương thất quý tộc và các phú thương, lần này số người tham gia hội đấu giá đã tăng lên không ít, nhưng sự tồn tại cấp bậc quốc vương lại tới không nhiều, đại bộ phận đều là vương tử và công chúa.

Ngoại trừ vương thất quý tộc thì người của Hiệp Hội Ma Pháp Sư cũng tới rất nhiều, lần đấu giá này có vật phẩm mà bọn họ cần.

Sau khi thu xếp hành lý xong xuôi, Linh Vận và Lăng Hương nắm tay nhau ra cửa, chỉ dẫn theo bốn gã Kỵ Sĩ và hai nữ hầu gái, ngồi lên xe thú đi quảng trường Chủ Thành.

Trong xe, Lăng Hương quay đầu nói với người bên cạnh: "Hình như Bạch Sương không có tới."

Linh Vận chớp mắt, thanh thúy nói: "Thành Tát Luận đã bị Vua Hư Quỷ phá hủy, ngươi không biết sao?"

"A, chuyện xảy ra khi nào thế?"

Đôi mắt của Lăng Hương trợn to.

Linh Vận thở dài một tiếng, nói: "Ta không nhớ rõ là khi nào, dù sao thì bọn họ bị Vua Hư Quỷ tấn công, thành trì bị phá hủy hoàn toàn, tổn thất rất thảm trọng."

Lăng Hương há miệng, sau đó thở dài nói: "Thảo nào Bạch Sương không có tới "

Linh Vận tiếp tục kể: "Ta nghe cha nói, nếu Mục Lương không xuất hiện kịp thời thì rất có thể Bạch Sương và những người khác đã chết hết."

"Thì ra là Mục Lương ra tay."

Lăng Hương chậm rãi gật đầu.

"Nhưng mà có thể còn sống sót là tốt rồi, thành Tát Luận còn có Phố Buôn Bán vương quốc Huyền Vũ, Mục Lương sẽ không bỏ mặc."

Linh Vận thanh thúy nói: "Hiện tại người sống sót trong thành Tát Luận đều được an bài ở trong Phố Buôn Bán, sự an toàn được đảm bảo."

"Ừ ừ, sống sót là có thể làm cho sinh hoạt thay đổi."

Lăng Hương cảm thán một tiếng.

Cả hai trò chuyện cho đến khi xe thú tới quảng trường Chủ Thành, hai thiếu nữ được hầu gái nâng đỡ xuống xe.

Linh Vận ngắm nhìn bốn phía, thanh thúy nói: "Nơi này biến hóa không lớn, nhưng mà xung quanh mở rất nhiều cửa hàng mới."

"Đa số là cửa hàng mỹ thực, chúng ta đi nếm thử chứ?"

Lăng Hương nhìn về phía bạn thân.

Linh Vận gật đầu thật mạnh, ngây thơ nói: "Đi thôi, ăn xong lại đi bái phỏng Mục Lương."

Lăng Hương đề nghị: "Mục Lương không nhất định rảnh rỗi thấy chúng ta, hay là chờ sau khi hội đấu giá kết thúc lại đi bái phỏng?"

"Cũng tốt, dù sao chúng ta sẽ ở đây khá lâu."

Khóe môi của Linh Vận cong lên, nắm tay bạn tốt đi tới một cửa hàng gần đó.

Khi cả hai đi ngang qua một cửa hàng thức ăn thì ngừng lại, nhìn kiến trúc cổ kính và bảng hiệu bằng gỗ treo trên cao, Lăng Hương lẩm nhẩm: "Lẩu xào cay, đó là món gì, không biết có ngon không?

Linh Vận nghiêng đầu nhìn một hồi, nói: "Hình như nơi này còn chưa mở cửa thì phải?”

Lăng Hương đi tới trước một bước, thấy một tấm bảng nhỏ được treo trước cửa, nói: "Trên đây viết thời gian khai trương là ngày mai."

"Vậy thì ngày mai chúng ta lại tới đây."

Linh Vận thuận miệng nói rồi nắm tay kéo Lăng Hương rời đi.

Trước khi đi thì hai người chợt nghe trong cửa hàng truyền ra giọng nói.

Gia Lý nghi ngờ nhìn về phía thiếu nữ thất thần, hỏi: "Ni Khả Lâm, ngươi bị làm sao thế, hôm nay đã thất thần ba lần rồi đấy?"

Trên mặt của Ni Khả Lâm lộ vẻ khó xử, nàng do dự lên tiếng: "Người quản lý, ta muốn xin nghỉ một giờ đến Tuần Cảnh Vệ được không?"

"Ừ, ngươi mau đi đi, làm xong rồi trở về."

Gia Lý hào phóng phất tay.

"Cọt kẹt ~~~ "

Ni Khả Lâm vội vàng nói cám ơn, đẩy cửa rời đi Cửa hàng lẩu xào cay, bước nhanh về phía Tuần Cảnh Vệ đối diện quảng trường Chủ Thành.

Lăng Hương nhìn về phía bạn thân, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Linh Vận quay đầu lại, mỉm cười nói: "Không có việc gì, ta cho rằng người ở bên trong đang cãi nhau, có vẻ là ta nghe lầm rồi."

"Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, ta thấy cửa hàng phía trước có rất nhiều người đang xếp hàng, hẳn là ăn rất ngon."

Lăng Hương thúc giục.

"Tốt."

Khóe môi của Linh Vận cong lên, kéo tay bạn tốt đi về cửa hàng kia.

Đó là một cửa hàng bánh nướng mới mở, giá bán là hai đồng một cái bánh nướng, hương vị đã bay xa trăm mét, hấp dẫn rất nhiều người tiến đến mua sắm.

Lăng Hương và Linh Vận bảo hầu gái đi xếp hàng, mất gần hai mươi phút mới mua được bánh nướng mới ra lò.

Khi cả hai cắn miếng bánh nướng đầu tiên thì lập tức biết hai mươi phút chờ đợi này không có uổng phí.

Lăng Hương thán phục: "Ăn ngon thật ~~~ "

"Lại mua thêm hai cái!"

Linh Vận lập tức gọi hầu gái đi xếp hàng một lần nữa.