Chương 2305: Hình dung có chút dọa người

Bên trong Đại Hội Đường, giọng nói của Hồ Tiên vang lên: " Tiếp theo là món đồ đấu giá số chín mươi lăm."

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Nhân viên phục vụ đi lên đài cao, buông cái rương cầm trong tay xuống bàn đấu giá, mở nắp lộ ra đồ vật bên trong.

Đó là một kiện nhuyễn giáp có màu sắc rực rỡ mặc, khác với những loại khôi giáp nặng nề thông thường, nhuyễn giáp thiếp thân nhẹ hơn và không ảnh hưởng tới hoạt động của người dùng.

Nhuyễn giáp nhẹ và mỏng nên lực phòng ngự tự nhiên sẽ kém hơn chút so với khôi giáp dày nặng, nhưng đây là đang so sánh trên cơ sở cấp độ ngang nhau.

Nếu như nhuyễn giáp là ma cụ cao cấp, khôi giáp thường quy là ma cụ trung cấp, như vậy lực phòng ngự của nhuyễn giáp sẽ tốt hơn.

Hồ Tiên cầm lấy nhuyễn giáp màu sắc rực rỡ rồi giơ lên cho mọi người tại hiện trường thấy rõ.

"Đây là một kiện ma cụ cao cấp, tên gọi là "Nhuyễn giáp bảy màu", nó được chế tạo từ sợi tơ của mười tám loại ma thú cao giai phun ra và gân trong cơ thể bọn chúng."

Nàng giới thiệu: "Nhuyễn giáp bảy màu có tính chất mỏng nhẹ, có thể dùng làm áo trong, lực phòng ngự mạnh hơn so với đại bộ phận khôi giáp ma cụ trung cấp, hơn nữa vốn có khiêng Ma Tính."

"Vốn có khiêng Ma Tính?"

Không ít giọng nói kinh ngạc vang lên.

"Có thể miễn dịch các công kích ma pháp cấp 8 trở xuống."

Hồ Tiên mỉm cười gật đầu, nói tiếp: "Đương nhiên, ngoại trừ ma pháp hệ triệu hồi."

Vừa nghe được lời này, mọi người đều khiếp sợ không thôi, tiếng bàn tán xì xào vang lên không dứt.

"Cha ba ~~~ "

Hồ Tiên vỗ tay một cái, cao giọng nói: "Được rồi, ta không nói nhiều nữa, giá khởi điểm là 185 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn."

Cô gái đuôi hồ ly vừa dứt lời, không đến mười giây thì nhuyễn giáp bảy màu đã bị nâng giá lên đến hai trăm năm mươi vạn, đồng thời vẫn còn duy trì liên tục lên cao.

Trong phòng nghỉ ngơi tầng cao nhất, Mục Lương nghe báo giá càng ngày càng cao, tâm trạng rất tốt.

Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói: "Còn năm món nữa là hội đấu giá kết thúc rồi."

Ly Nguyệt nhẹ giọng nói: "Năm món đồ đấu giá còn lại cũng đủ bọn họ đoạt bể đầu."

Mục Lương nghĩ tới năm món vật phẩm đấu giá cuối của ngày hôm nay, dự đoán giá sau cùng sẽ không thấp hơn ba trăm vạn, hắn có tự tin này.

Hội đấu giá vẫn đang tiếp tục, lúc này nhuyễn giáp bảy màu bị nâng giá lên đến hai trăm chín mươi vạn, người đấu giá còn rất nhiều.

Ngải Lỵ Na chậc lưỡi nói: "Đến hồi cuối hội đấu giá thì những người này không còn giấu giếm nữa, người giàu có thật nhiều."

Mục Lương mỉm cười, lúc này mới đến đâu chứ, những tên phú thương lén lút hợp tác đặt hàng với Hồ Tiên còn ra giá sau cùng cao kinh người, có thể để cho nhà xưởng vương quốc Huyền Vũ bận rộn hơn nửa năm.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Tiếng bước chân vang lên, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Nguyệt Phi Nhan vội vã đi tới.

"Mục Lương, ta đã trở về rồi."

Nàng bước nhanh tới bên cạnh Mục Lương, phía sau là Tiểu Mật.

"Bệ hạ, Thấm Lan đại nhân."

Tiểu Mật ngoan ngoãn hành lễ.

Nguyệt Thấm Lan liếc con gái, ưu nhã hỏi: "Ngươi đi thăm mẹ của Tiểu Lan chưa?"

"Rồi nha, ta vừa từ đó trở về."

Nguyệt Phi Nhan vội vàng gật đầu.

Ly Nguyệt quan tâm hỏi: "Tình huống nàng ấy thế nào?"

Nguyệt Phi Nhan lắc đầu, nói với thần sắc nghiêm túc: "Tình huống của Tô Nhi không tốt lắm, Tiểu Mật nói nàng ấy bị gãy xương, thắt lưng còn bị thương rất nghiêm trọng "

Tiểu Mật nói bổ sung: "Xương sườn bị gãy, hẳn là còn lệch vị."

Mục Lương chậm rãi gật đầu, nói: "Như vậy rất nghiêm trọng, chờ hội đấu giá kết thúc ta sẽ qua đó xem một chút đi."

Nguyệt Phi Nhan thanh thúy nói: "Tô Nhi không cho ta nói với ngươi, sợ ảnh hưởng đến công tác của ngươi."

Ánh mắt của Mục Lương lấp lóe, trong lòng có chút xúc động.

Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: "Đã cho người thông báo Vệ Cảnh chưa?"

Nguyệt Phi Nhan lắc đầu nói: "Không có, Tô Nhi cũng không cho Tiểu Lan nói với Vệ Cảnh."

Mục Lương ôn hòa nói: "Phân phó người đi thông báo Đại An Ti, cho phép Vệ Cảnh nghỉ có lương bảy ngày, trở về chăm sóc vợ, nói là mệnh lệnh của ta."

"Vâng, ta lập tức đi truyền lời."

Ngải Lỵ Na đứng dậy rời đi phòng nghỉ.

Nguyệt Phi Nhan dò hỏi: "Mục Lương, xương sườn bị gãy của Tô Nhi có thể nối lại không?"

"Có thể."

Mục Lương bình tĩnh gật đầu.

Nguyệt Thấm Lan hời hợt nói: "Đừng nói là xương sườn gãy mất, coi như là cụt chân thì hắn cũng có thể giúp mọc ra cái mới."

"Đúng vậy, chết rồi cũng có thể cứu sống."

Mục Lương bình tĩnh gật đầu.

"..."

Nguyệt Phi Nhan há miệng, mặc dù đúng là như vậy, nhưng nghe hình dung thật có chút dọa người.

Nàng thở phào nhẹ nhõm nói: "Người chết đều có thể cứu sống, vậy thì cũng có thể giúp Tô Nhi đứng lên một lần nữa."

Mục Lương trấn an nói: "Ừm, yên tâm đi, sau khi hội đấu giá kết thúc thì ta sẽ ghé nhà nàng ta."

Người nhà của Tô Nhi đều làm công tác “trong biên chế”, xảy ra vấn đề hẳn là đi an ủi một chút, như vậy thuộc hạ có thể nghỉ ngơi ở nhà mà không cần phải lo lắng, sau này sẽ chăm chỉ công tác hơn, trong lòng cũng sẽ cảm kích hắn, là việc có lợi để lung lạc lòng người.

"Tốt."

Nguyệt Phi Nhan nhoẻn miệng cười, lưu ý tới hội đấu giá phía dưới.

Nhuyễn giáp bảy màu đã được bán đấu giá thành công, giá sau cùng là 325 vạn, bị một vị nữ quý tộc ẩn danh tính chụp được.

"Món đồ đấu giá tiếp theo là một bức tranh ma pháp trận."

Hồ Tiên vỗ tay một cái, ý bảo nhân viên phục vụ bưng món đồ số chín mươi sáu lên sân khấu.

Kim hội trưởng nghe vậy nhướng mày, đồng thời lại có chút chờ mong, đó là bức tranh ma pháp trận trân quý đến mức nào mà muốn thả ra bán đấu giá vào lúc này.

Thị lực của Hồ Tiên vô cùng tốt, thấy Kim hội trưởng ngồi ngay ngắn, khóe môi của nàng không khỏi hơi cong lên chút, bắt đầu giới thiệu bức tranh mà nhân viên phục vụ đưa lên.

"Đây là một bức tranh ma pháp trận hệ không gian, khởi nguồn cực kỳ cổ xưa, có thể ngược dòng đến năm, sáu ngàn năm trước...."

Đám người nghe cô gái đuôi hồ ly nói vô căn cứ, không ít người đều nhấc lên hứng thú.

Mục Lương buồn cười nói: "Vào miệng của Hồ Tiên thì vật chết cũng có thể bị nàng ấy nói thành sống."

"Tất cả đều là vì buôn bán mà."

Nguyệt Thấm Lan che miệng bật cười.

Bức tranh ma pháp trận không gian của Mục Lương đã trải qua "năm tháng" ăn mòn, thoạt nhìn rất cổ xưa, không sợ có người nhìn thấu chân tướng.

Năng lực mà hắn được truyền thừa từ Thú Điều Khiển Thời Gian Tám Vằn có thể khiến tốc độ của thời gian trôi qua nhanh hơn, lại cộng thêm năng lực tăng tốc mới khiến bức tranh mới vẽ hôm qua biến thành đồ cổ.

Mục Lương mỉm cười nói: "Vậy chúng ta chờ xem giá sau cùng sẽ được nâng cao đến bao nhiêu."

Hồ Tiên cao giọng nói: "Một bức tranh ma pháp trận không gian cổ xưa như thế vốn có giá trị nghiên cứu và giá trị sưu tầm rất cao, giá khởi điểm là hai trăm vạn đồng Huyền Vũ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn mười vạn."

Vừa nghe được giá khởi điểm này, không ít người tắt hi vọng, đây không phải là một hồi đấu giá mà bọn họ có thể tham dự.

Ánh mắt của Kim hội trưởng lóe lên, hô hấp có chút tăng nhanh, tay đã đặt lên trên thẻ số.

"Kim hội trưởng, ngài có cần suy nghĩ thêm một chút nữa không?"

Phó hội trưởng không khỏi khuyên bảo.

Kim hội trưởng lạnh giọng mở miệng: "Ngươi câm miệng."

"..."

Phó hội trưởng lắc đầu thở dài, biết khuyên không được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện có ai đó áp Kim hội trưởng một đầu, chụp được bức tranh ma pháp trận không gian kia.

"Hai trăm ba mươi vạn."

Bên trong phòng khách quý truyền ra tiếng báo giá, ngay sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ thẻ số bắt đầu cạnh tranh.

Hồ Tiên rất hài lòng, thỉnh thoảng lên tiếng kích thích một chút, làm cho tốc độ đổi mới giá cao nhất biến nhanh hơn rất nhiều.