Chương 2370: Ta đã chuẩn bị nhặt xác giúp ngươi.

Khu Vực Trung Ương, Tuyết Diệp đi theo Ny Cát Sa vào cung điện.

"Tiểu thư Ny Cát Sa đã trở về rồi."

Tiểu Mật thanh thúy tiến lên chào hỏi.

Ny Cát Sa hỏi: "Ừm, bệ hạ còn chưa làm xong sao?"

Tiểu Mật ôn hòa nói: "Vẫn chưa đâu, bệ hạ vẫn đang rèn sắt."

"Rầm rầm rầm ~~~ "

Ngay sau đó, tiếng rèn sắt vang lên lần nữa, toàn bộ cung điện đều rung chuyển.

"Ông ~~~ "

Trà Thụ Sinh Mệnh khổng lồ tỏa sáng, gợn sóng vô hình bao phủ Khu Vực Trung Ương, tiếng rèn sắt của Mục Lương nhanh chóng bị triệt tiêu mất.

Lúc này nhóm tiểu hầu gái mới thở ra một hơi: "Phù ~~~ "

"Động tĩnh của bệ hạ hơi lớn rồi."

Khóe mắt của Ny Cát Sa co giật một cái.

Tiểu Mật nhẹ nhàng cười nói: "Lâu rồi thì sẽ quen thôi."

Ny Cát Sa thanh thúy nói: "Tiểu Mật, ngươi đi kho hàng lấy bí dược chữa thương cấp 3 lại đây, dây thanh quản của nàng ấy bị hỏng rồi, để nàng ấy uống xem có thể chữa khỏi hay không."

Bí dược chữa thương được chia làm năm cấp dựa vào cường độ dược hiệu và hàm lượng Nước Mắt Thiên Sứ có ở bên trong bí dược, cấp 1 là loại bình thường nhất, cấp 5 là tốt nhất.

Bí dược chữa thương trong Bệnh Viện Đa Khoa là từ cấp 1 lên cấp 3, bí dược chữa thương cấp 4 và cấp 5 thuộc về hàng không bán, số lượng cũng ít hơn nhiều.

"Tốt."

Tiểu Mật ngoan ngoãn gật đầu.

Khi nàng trở lại thì còn cầm theo một chiếc bình nhỏ bằng lưu ly, bên trong chứa nước thuốc màu xanh lục.

Yết hầu của Tuyết Diệp nhấp nhô, nói với giọng khàn khàn: "Cảm ơn ~~~ "

Nàng tiếp nhận bí dược chữa thương, mở nắp bình uống hết nước thuốc mát lạnh, lập tức cảm giác yết hầu bị hơi lạnh bao phủ, cấp tốc chữa trị dây thanh quản bị tổn thương.

"Cảm giác thế nào?"

Ny Cát Sa thuận miệng hỏi một câu.

"A, a… Có vẻ đã khỏi rồi!"

Tuyết Diệp thử mở miệng a vài tiếng, giọng nói đã khôi phục như xưa, trong giọng nói thanh lãnh mang theo một tia thân thiết.

Ny Cát Sa gật đầu nói: "Chữa khỏi là tốt rồi, ngươi kể lại cụ thể chuyện đã xảy ra đi."

"Tốt."

Tuyết Diệp lên tiếng.

Nàng ngồi xuống, bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra, tình huống không quá khác so với những gì mà Ny Cát Sa biết đến.

Trong mắt của Ny Cát Sa lộ ra tia sáng lạnh lẽo: "Tay của Bất Hủ Chúng duỗi quá dài."

"Nghe nói tìm được người rồi?"

Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của Hi Bối Kỳ, thiếu nữ vội vã chạy vào cung điện.

Tuyết Diệp nhìn thấy cô gái Ma Cà Rồng, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Tiểu công chúa."

"Người không sao chứ?"

Hi Bối Kỳ quan tâm hỏi.

Tuyết Diệp lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ta không sao."

"Người của Bất Hủ Chúng có ngược đãi ngươi không?"

Hi Bối Kỳ cau mày hỏi.

Tuyết Diệp giải thích: "Bọn họ chỉ khiến ta bị câm, nhưng mà sau khi uống bí dược chữa thương thì ta đã khỏi rồi."

Hi Bối Kỳ thở phào: "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ ra tay với ngươi, đã chuẩn bị đi nhặt xác giúp ngươi."

"..."

Tuyết Diệp co giật khóe miệng, nàng có nên nói một tiếng cám ơn không?

Hi Bối Kỳ lại hỏi: "Người của Bất Hủ Chúng đâu rồi, đã bắt được chưa?"

Ny Cát Sa lắc đầu: "Chưa đâu, Ly Nguyệt đang đuổi theo, không biết có bắt được hay không."

Hi Bối Kỳ hừ lạnh một tiếng nói: "Ta đi hỗ trợ, dám bắt nạt người trong gia tộc Dạ Nguyệt của ta, ta muốn đánh chết bọn họ! "

Ny Cát Sa thanh thúy nói: "Ngươi đừng đi, bây giờ vẫn chưa biết người của Bất Hủ Chúng trốn nơi nào, Ly Nguyệt còn chưa truyền tin tức trở về, ngươi đi tìm cũng không thấy người."

"Cũng đúng, vậy ta ở đây chờ tin tức, khi nào bắt được bọn hắn thì ta lại thay ngươi dạy bảo."

Hi Bối Kỳ vừa nói vừa nhìn về phía Tuyết Diệp.

Tuyết Diệp mím môi một cái, nói: "Tiểu công chúa không cần quá để tâm."

Hi Bối Kỳ nghiêm mặt nói: "Vậy không được, ta đã đáp ứng lão tổ là sẽ chiếu cố các ngươi tại vương quốc Huyền Vũ rồi."

Nàng có thể bắt nạt người trong gia tộc Dạ Nguyệt, Mục Lương cũng có thể, nhưng người khác thì không được.

"...."

Tuyết Diệp mím môi một cái, đột nhiên cảm thấy Hi Bối Kỳ không có chán ghét như trước.

Hi Bối Kỳ nhíu mày hỏi: "Người của Bất Hủ Chúng muốn mang ngươi ra khỏi vương quốc Huyền Vũ à?"

"Vâng, nhưng mà bị phát hiện ở cửa thành."

Tuyết Diệp gật đầu nói.

Hi Bối Kỳ suy nghĩ một chút, đôi mắt màu vàng óng co rụt lại, lớn tiếng nói: "Không tốt rồi, nếu bọn hắn không bắt được ngươi, có lẽ sẽ ra tay với những tộc nhân khác, ta phải đi phái người canh gác mới được!"

Ny Cát Sa phất tay nói: "Yên tâm đi, ta đã phái người đi canh gác rồi, chỉ cần người của Bất Hủ Chúng dám ra tay thì chúng ta sẽ biết ngay "

"Ồ ồ, vậy thì tốt rồi."

Hi Bối Kỳ ngây thơ nói.

"Dám ngang nhiên bắt người ở vương quốc Huyền Vũ, xem ra là bọn họ chán sống."

Ny Cát Sa hừ lạnh một tiếng.

Hi Bối Kỳ cũng hừ một tiếng: "Đúng vậy, hiện tại Mục Lương bận quá không rảnh đi ra ngoài thôi, bằng không thì bọn họ trốn không thoát đâu."

"Không thể chuyện gì cũng dựa vào Mục Lương được, loại chuyện nhỏ như vậy chúng ta có thể giải quyết."

Ny Cát Sa nghiêm mặt nói.

"Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng."

Hi Bối Kỳ giơ tay lên vỗ đầu một cái.

Ánh mắt của nàng lấp lóe, nói: "Chúng ta phải bài ưu giải nạn thay Mục Lương mà không phải cái gì cũng dựa vào hắn, đúng không?"

"Đúng vậy, chính là như vậy....."

Ny Cát Sa nghiêm mặt gật đầu.

Nàng vỗ vai cô gái Ma Cà Rồng, nhắc nhở: "Không thể quá thói quen bị Mục Lương chăm sóc, ngươi phải học được cách chăm sóc bản thân, hiện tại hắn đã quá bận rộn rồi, đừng để hắn phải phân tâm nữa."

"Ta biết."

Hi Bối Kỳ gật đầu lia lịa.

Tuyết Diệp yên lặng ngồi một bên, trong lòng tràn đầy cảm khái, quốc vương vương quốc Huyền Vũ có mị lực như thế nào mà khiến thuộc hạ hướng về hắn đến vậy chứ?

Ny Cát Sa liếc nhìn Tuyết Diệp, xua tay nói: "Nếu không còn chuyện gì thì ngươi trở về đi, trên đường chú ý một chút, đừng để bị bắt cóc lần nữa."

"Tốt, cám ơn các ngươi."

Tuyết Diệp cảm kích nói.

Hi Bối Kỳ trấn an: "Ở Chủ Thành rất an toàn, nếu đầu óc của đám người Bất Hủ Chúng không bị nước vào thì tuyệt đối sẽ không dám gây sự ở chỗ này."

"Ta biết rồi."

Tuyết Diệp gật đầu, xoay người rời đi cung điện.

Khi Ly Nguyệt và Hương Nhu trở về thì trời đã tối.

Ny Cát Sa vội vàng hỏi: "Thế nào rồi, có bắt được bọn họ không?"

"Không, để bọn họ chạy thoát rồi."

Ly Nguyệt thở dài một tiếng.

"Một đám chỉ giỏi chạy trốn!"

Ny Cát Sa tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nàng còn muốn bắt được thủ phạm trước khi Mục Lương xong việc, làm cho chuyện này lắng xuống, miễn cho hắn phân tâm.

Ly Nguyệt lạnh nhạt nói: "Ta đã an bài Ti Toa Lệ dẫn người tiếp tục tìm kiếm rồi."

Nàng cho Hương Nhu ăn Phú Năng Trân Châu, thông qua năng lực Ý Thức Cụ Hiện phục chế dáng vẻ của ba người Mã Cách Phu rồi lại tiến hành chụp ảnh.

Ti Toa Lệ và An Kiệt Lạp cầm ảnh, mang theo sáu gã hộ vệ Trung Ương và hai đội binh sĩ tiếp tục tìm người.

Sắc mặt của Hi Bối Kỳ trở nên ngưng trọng, nói: "Bọn họ rời đi Vệ Thành Số Chín, không biết sẽ trốn ở đâu đây."

"Bọn hắn trốn không thoát đâu."

Đôi mắt màu trắng bạc của Ly Nguyệt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Ny Cát Sa nhắc nhở: "Dặn dò bên Hải Quan chú ý một chút, còn có bên phi thuyền vận chuyển cũng phải có người giám sát."

Trong vương quốc Huyền Vũ có "bãi đậu phi thuyền" giống như sân bay ở Lam Tinh, cung cấp dịch vụ đưa đón dân chúng.

"Yên tâm đi, ta đã an bài xong xuôi cả rồi, hình ảnh của bọn hắn cũng đã đưa tới các trạm xe lửa."

Ly Nguyệt dịu dàng nói.

"Tốt."

Ny Cát Sa lên tiếng, quay đầu nhìn về phía phòng làm việc, động tĩnh bên trong vẫn không hề thuyên giảm.

"Mục Lương đang phá nhà sao?"

Ly Nguyệt chớp mắt hỏi.

"Không biết."

Ny Cát Sa nhún vai đáp.