Chương 2367: Bệ hạ đang phá hủy nhà sao?

Trong phòng làm việc, Mục Lương đang xử lý tài liệu ma thú dùng để chế tác xác ngoài đạn đạo.

Hắn muốn chế tác loại đạn đạo có thể truy tung mục tiêu, còn có thể băng qua đại dương tiến vào đất liền hai mảnh đại lục.

Muốn thực hiện phi hành cự ly cực xa cần có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc về tài liệu chế tạo, nó phải hội tụ đủ những yếu tố như bay liên tục, độ chính xác, ngăn ngừa cháy nổ, v.v… các loại phương diện đều phải được tính toán tỉ mỉ và cẩn thận.

Hiện tại Mục Lương đang xử lý tài liệu ma thú, tiếp theo là tiến hành cải biến theo các công năng, sau đó khắc ma pháp trận đối ứng ở trong tài liệu và xử lý mạch lộ.

Mục Lương trầm tư lẩm bẩm: "Nên dùng tài liệu hung thú hay là dùng Thép Tím đây..."

Thép Tím có thể phụ ma, dễ dàng khắc họa ma pháp trận ở phía trên, nhưng toàn bộ công năng chỉ có thể dựa vào ma pháp trận.

Tài liệu ma thú và tài liệu hung thú thì lại khác, chúng nó có thể thông qua "mạch lộ" để kích phát đặc tính vốn có của tài liệu.

"Vậy thì mỗi thứ thử một lần đi."

Ánh mắt của Mục Lương lấp loé, trong lúc xử lý tài liệu thì lại bắt đầu xử lý Thép Tím.

"Đông đông đông ~~~ "

Hắn trở tay lấy ra một cây búa lớn, bắt đầu nện mạnh vào Thép Tím để tiêu trừ tạp chất bên trong, đề cao độ cứng và độ tinh khiết của Thép Tím.

Ánh mắt của Mục Lương lóe lên, lực đạo giơ búa càng lúc càng lớn.

Trong chính sảnh, cơ thể của đám người Tiểu Tử đều run lên, ai nấy đều dồn dập nhìn về phía phòng làm việc.

"Bệ hạ đang làm gì vậy?"

Tay của Tiểu Tử run một cái, bên tai vẫn còn quanh quẩn từng tiếng nện búa.

Tiểu Mật run rẩy nói: "Ta còn tưởng rằng là có thứ gì nổ tung."

"Ta đi nhìn xem."

Tiểu Tử cất bước đi tới phòng làm việc.

Tiểu Mật và những người khác vội vàng theo sau, khi mọi người đi tới bên ngoài phòng làm việc thì tiếng nện đánh đinh tai nhức óc vẫn không ngớt.

Ba Phù run rẩy hỏi: "Bệ hạ muốn phá nhà sao?"

Thanh Vụ thanh thúy nói: "Chắc là đang rèn sắt, ta nghe âm thanh rất giống."

Tiểu Mật chậm rãi gật đầu: "Nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là giống rèn sắt."

"Nhưng mà âm thanh này cũng quá lớn rồi."

Ba Phù bịt lỗ tai.

"Chúng ta có nên nhắc nhở bệ hạ không?"

Tiểu Tử cất cao giọng, bằng không mọi người sẽ không nghe rõ nàng nói cái gì.

Tiểu Mật nghiêm túc nói: "Không cần đâu, đừng quấy rầy bệ hạ."

"Cũng đúng, bệ hạ bận bịu như vậy, chúng ta không thể quấy nhiễu."

Thanh Vụ gật đầu nhận đồng.

Các tiểu hầu gái tản ra, tiếp tục lo liệu việc của mình.

Bên trong phòng làm việc, Mục Lương bình tĩnh tiếp tục cầm búa nện đánh Thép Tím, toàn bộ quá trình giằng co nửa giờ.

Tay hắn không hề run rẩy, không thở dốc, một giọt mồ hôi đều không chảy ra, giống như là chưa từng vận động mạnh.

"Không được rồi, nếu như muốn chế tạo thì phải tìm người giúp ta, như vậy có thể tiết kiệm thời gian hơn."

Mục Lương vươn tay sờ cằm nghĩ ngợi.

Thép Tím được chở về Khu Vực Trung Ương đã được tinh luyện một lần, nhưng mà độ cứng và độ tinh khiết đều không đạt được yêu cầu sử dụng của hắn, cho nên cần tinh rèn thêm một lần nữa.

Hắn vung tay lên, làm cho Thép Tím lơ lửng giữa không trung, nhiệt độ trong lòng bàn tay bắt đầu tăng lên, đun nóng Thép Tím, lại bắt đầu tạo hình dựa theo dáng vẻ mong muốn.

Hơn một giờ sau, Mục Lương xử lý tốt Thép Tím, chế tác thành dáng dấp đầu đạn, còn có mấy khối bộ kiện dạng ống tròn có thể ráp lại với nhau.

"Ông ~~~ "

Mục Lương bắt đầu vẽ ma pháp trận, từng nét vẽ rất nghiêm túc và chăm chú, hắn một hơi vẽ năm cái ma pháp trận khác nhau bên trên Thép Tím.

Bước tiếp theo, Mục Lương lấy ra tinh thạch ma thú, bắt đầu vẽ ma pháp trận mới ở mặt trên.

khi Hắn đang tập trung nghiên cứu trong phòng làm việc thì Hi Bối Kỳ và những người khác cũng bận bịu khắp nơi.

Tại Căn cứ Không Quân, Nguyệt Phi Nhan nhìn Hi Bối Kỳ chăm chú huấn luyện, trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi.

"Hi Bối Kỳ, hôm nay ngươi uống lộn thuốc phải không?"

Nàng không nhịn được hỏi một câu.

"Cái gì?"

Hi Bối Kỳ buông quả tạ lưu ly nặng một ngàn kí xuống đất.

Nguyệt Phi Nhan trợn mắt hỏi: "Ta hỏi là ngươi có uống lộn thuốc hay không, ta nhớ không lầm thì sáng nay ngươi được nghỉ mà, tại sao hiện giờ lại tới đây rồi?"

"Ta phải nỗ lực gia tăng thực lực lên mới được, không thể để cho Mục Lương thất vọng."

Hi Bối Kỳ nghiêm mặt nói.

Nguyệt Phi Nhan nghi ngờ hỏi: "Tại sao ngươi lại đột nhiên nghĩ như vậy?"

"Ta vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ là trước đây quá bận rộn thôi."

Hi Bối Kỳ nói dối không chớp mắt.

Nguyệt Phi Nhan liếc xéo cô gái Ma Cà Rồng: "Ta lại không phải mới quen biết ngươi ngày đầu tiên, đừng có mà nói hươu nói vượn với ta."

Khuôn mặt xinh đẹp của Hi Bối Kỳ ửng đỏ, trợn mắt nói: "Cái gì chứ, những gì ta nói đều là sự thật."

Nguyệt Phi Nhan gật gù nói: "Ừ ừ, ngươi cứ diễn đi, đến lúc đó đưa ngươi đi diễn kịch."

Khóe miệng của Hi Bối Kỳ cứng đờ, lẩm bẩm: "Chờ giải quyết xong Hư Tộc thì ta thật sự có thể đi diễn kịch nha."

"Mục Lương nói thế à?"

Nguyệt Phi Nhan nháy mắt hỏi.

"Ngươi thiếu quản chuyện của ta."

Hi Bối Kỳ trợn trắng mắt.

Nguyệt Phi Nhan cạn lời, nói: "Nhưng mà thực lực của ngươi đã mạnh như vậy rồi, chi bằng đi huấn luyện các binh sĩ đi, gia tăng thực lực tổng hợp của Không Quân."

"Ta biết rồi."

Hi Bối Kỳ phất tay, xoay người đi tới sân huấn luyện Không Quân.

Lúc này các binh sĩ Không Quân đang tiến hành huấn luyện mang vật nặng hít đất.

Nguyệt Phi Nhan theo cô gái Ma Cà Rồng tới sân huấn luyện, nhìn binh sĩ Không Quân động tác chỉnh tề, trên mặt hiện lên cảm giác tự hào.

Những người này đều là do các nàng huấn luyện ra, là lực lượng trung kiên của vương quốc Huyền Vũ.

Hạ Hạ nghiêm túc đếm: "Một trăm năm mươi chín, một trăm sáu mươi,..."

"Còn thiếu bao nhiêu nữa?"

Nguyệt Phi Nhan hỏi.

Hạ Hạ hồi đáp: "Lần này cần làm một ngàn cái hít đất đeo vật nặng."

"Ừm, lại thêm năm trăm cái đi."

Hi Bối Kỳ nói.

"Một ngàn năm trăm cái?"

Tay của Hạ Hạ run lên.

"Làm không được à?"

Hi Bối Kỳ nghiêng đầu hỏi.

Hạ Hạ lắc đầu, nói với thần sắc nghiêm túc: "Không phải, bọn họ làm được, nhưng mà sẽ rất mệt."

Thực lực của binh lính Không Quân đại đa số đều là cấp 2 và cấp 3, số ít là cấp 4, đeo vật nặng hít đất một ngàn năm trăm cái không dễ, nhưng không phải là làm không được.

Hi Bối Kỳ nhàn nhạt nói: "Như vậy mới có thể đột phá cực hạn."

"Vậy thì một ngàn năm trăm cái."

Hạ Hạ mím môi nói.

Nhóm binh lính Không Quân âm thầm kêu rên, một ngàn năm trăm cái hít đất, đây là gấp hai lần huấn luyện bình thường.

"Nỗ lực lên, cơm trưa hôm nay thêm đồ ăn."

Hi Bối Kỳ cao giọng nói.

"Vâng!"

Nhóm binh lính chỉnh tề đáp lại, lập tức có động lực gia tăng huấn luyện.

Hạ Hạ tiếp tục đếm: "Một trăm sáu mươi lăm, Một trăm sáu mươi sáu..."

"Ta cùng làm với các ngươi."

Hi Bối Kỳ nói rồi xoay người nằm xuống, cõng một khối vật nặng bắt đầu hít đất.

Nguyệt Phi Nhan chớp mắt, tại sao hôm nay Hi Bối Kỳ lại liều mạng như vậy?

Nàng đứng nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, vì vậy cũng nằm xuống hít đất theo.

Sau một ngàn năm trăm cái hít đất, nghỉ ngơi mười phút lại tiếp tục đeo vật nặng nhảy ếch hai ngàn cái.

"Mọi người tới uống nước."

Binh sĩ phụ trách hậu cần mang mấy thùng nước lớn qua đây.

Trong nước có cho thêm vài miếng lá cây Trà Thụ Sinh Mệnh, có thể trợ giúp nhóm binh lính khôi phục thể lực, hóa giải mệt nhọc của cơ thể.

"Nghỉ ngơi nửa giờ."

Hi Bối Kỳ thở ra một hơi nói.

"Vâng!"

Nhóm binh lính hoan hô một tiếng, đứng xếp hàng lấy nước uống.

Mỗi người một chén nước xuống bụng, cơ bắp đau nhức đều được hóa giải, lại có sức lực tiếp tục huấn luyện.