Chương 2372: Thí nghiệm uy lực của vũ khí kiểu mới.

"Cọt kẹt ~"

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Mục Lương duỗi người, lắc cổ đi ra ngoài.

"Bệ hạ ~~~ "

Tiểu Tử và một đám hầu gái vui mừng reo lên, ngoan ngoãn hành lễ với Mục Lương.

Mục Lương khẽ gật đầu, bình thản hỏi: "Ừm, cơm tối đã có chưa?"

"Bệ hạ, chúng ta đang định đi chuẩn bị bữa tối đây."

An Kỳ vội vàng nói.

Tiểu Tử quan tâm hỏi: "Bệ hạ đói bụng không?"

"Ta có thể nấu chút đồ ăn để bệ hạ lót dạ."

Tiểu Mật thanh thúy mở miệng.

"Không cần đâu, chờ tới tối cùng ăn với mọi người là được rồi."

Mục Lương bình thản nói.

Tiểu Tử chớp mắt hỏi: "Tốt, vậy bệ hạ có muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được, chỉ cần an toàn không độc là tốt rồi."

Khóe môi của Mục Lương hơi cong lên.

Nghe vậy, khuôn mặt của đám người Tiểu Mật ửng đỏ, nhớ tới chuyện Nấm Cầu Vồng lần trước, thật sự là quá xấu hổ.

Thanh Vụ nghiêm mặt nói: "Bệ hạ yên tâm đi, hiện tại chúng ta đều dùng nguyên liệu nấu ăn an toàn, không độc."

Tiểu Tử gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nguyên liệu nấu ăn mới chúng ta đều sẽ đưa đến chỗ tiểu thư Vưu Phi Nhi để thử độc, sau khi xác nhận an toàn thì mới sử dụng."

"Ừm, vậy là tốt rồi."

Mục Lương cười một tiếng, vươn tay xoa đầu Tiểu Tử.

Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tử đỏ ửng, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh.

Các tiểu hầu gái còn lại thấy vậy phồng má không vui, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt trông mong.

"...."

Hắn dở khóc dở cười, không thể làm gì khác là vươn tay xoa đầu của mỗi tiểu hầu gái.

Mục Lương ôn hòa hỏi: "Thấm Lan đâu rồi, nàng ấy trở lại cung điện chưa?"

"Hồi bệ hạ, Thấm Lan đại nhân còn chưa trở lại."

Ba Phù hồi đáp.

Mục Lương hơi gật đầu, hỏi: "Mấy ngày nay các nàng ấy đang làm gì thế?"

Tiểu Mật nghiêm mặt trả lời: "Hồi bệ hạ, trong vương quốc không có phát sinh đại sự, Thấm Lan đại nhân vội vàng chuyện ở Cục Quản Lý, tiểu thư Ly Nguyệt và những người khác thì vẫn còn đang lo liệu chuyện của Bất Hủ Chúng."

"Vẫn chưa tìm được Tuyết Diệp à?"

Mục Lương hơi nhướng mày hỏi.

Tiểu Mật tiếp tục nói: "Bệ hạ, tiểu thư Tuyết Diệp đã được cứu rồi, nhưng mà kẻ bắt cóc vẫn còn đang lẩn trốn, chưa bắt được."

"Ta biết rồi."

Mục Lương như suy nghĩ gì đó, hắn phất tay rồi cất bước đi ra ngoài.

"Mục Lương."

Một giọng nói quyến rũ vang lên khiến hắn dừng bước.

Hồ Tiên lắc eo nhỏ đi ra Thiên Điện, đôi mắt đỏ rực lóe sáng, đuôi hồ ly sau lưng khẽ đung đưa.

Đôi mắt thâm thúy của Mục Lương hơi sáng lên, dịu dàng hỏi: "Ngươi trở về lúc nào thế?"

"Sáng sớm hôm nay nha."

Khóe môi của Hồ Tiên hơi cong lên.

Mục Lương thuận miệng hỏi: "Hôm nay ngươi được nghỉ à?"

Hồ Tiên trợn trắng mắt với Mục Lương, gắt giọng hỏi: "Thế nào, không thể là ta nhớ ngươi sau đó cố ý trở về à?"

Nàng tới gần Mục Lương, hơi thở phun ở trên xương quai xanh của nam nhân.

"Được chứ, ta rất vui lòng."

Ánh mắt của Mục Lương lóe lên, vươn tay nhẹ nhàng nắm cằm của cô gái đuôi hồ ly.

"Ha ha ha, ngươi đừng làm rộn, nơi đây còn nhiều người lắm."

Hồ Tiên cười tươi như hoa rồi giơ tay lên, vỗ nhè nhẹ vào tay của Mục Lương.

Đám người Tiểu Tử mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tự giác xoay người đi làm việc khác.

Trên mặt của Mục Lương hiện lên ý cười, hắn nhéo má cô gái đuôi hồ ly, ôn hòa nói: "Thành Buôn Bán hiện giờ không bận rộn, ngươi nên nghỉ ngơi vài ngày "

Hồ Tiên lắc đầu, quyến rũ nói: "Không được, ta chỉ nghỉ được hôm nay thôi, ngày mai còn có việc phải xử lý, trước khi giải quyết hoàn toàn Hư Tộc thì ta không thể thả lỏng thời gian quá dài được."

"Ngươi vất vả rồi."

Mục Lương vươn tay nhéo vành tai của cô gái đuôi hồ ly.

Hồ Tiên hờn dỗi hỏi: "Vậy ngươi thì sao, xong việc rồi à?"

"Chưa đâu."

Mục Lương nhún vai đáp.

Lần này hắn ra ngoài là vì muốn bắn thử đạn đạo.

Trong thời gian năm ngày ở phòng làm việc, hắn đã chế tạo ra mấy viên đạn đạo loại bình thường nhất, hiện giờ cần phải tiến hành thực nghiệm mới có thể tiến hành bước tiếp theo.

Thông qua lần khảo nghiệm này, Mục Lương muốn xác định hướng bay và quãng đường bay của đạn đạo, còn muốn lựa chọn ra tài liệu tốt nhất để chế tác đạn đạo và giải quyết tất cả vấn đề có thể xuất hiện.

Khi Mục Lương chế tác hệ thống vũ khí Phong Cấm và hệ thống vũ khí tiêu diệt cũng phải thí nghiệm hết lần này đến lần khác mới thành công.

"Tất cả mọi người đều bận rộn."

Lỗ tai hồ ly xù lông trên đầu Hồ Tiên run lên.

Mục Lương liếc nhìn trang phục trên người Hồ Tiên, hỏi: "Ngươi đang muốn đi ra ngoài à?"

Hồ Tiên giải thích: "Có tung tích về da Trùng Thận Lâu, ta đang định đi làm giao dịch với đối phương."

"Da Trùng Thận Lâu à, ai đang giữ thế?"

Đôi mắt của Mục Lương lại sáng lên lần nữa.

Khóe môi của Hồ Tiên cong lên, đáp: "Một người thương nhân tên là Tát Khải, tới từ vương quốc Tây Hoa, ta đang định đi gặp hắn."

Mục Lương nhàn nhạt nói: "Tại sao ta cảm giác chuyện này có chút trùng hợp."

Hồ Tiên lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Đúng là có chút trùng hợp, chắc là hắn muốn dựa vào da Trùng Thận Lâu để kiếm một món tiền lớn, hắn báo giá với Ngôn Băng là một trăm vạn đồng Huyền Vũ."

"Hơn nữa chỉ là tấm da Trùng Thận Lâu cấp 7."

Nàng bổ sung một câu.

Đôi mắt của Mục Lương lạnh xuống: "Da của Trùng Thận Lâu cấp 7 mà dám chào giá một trăm vạn đồng Huyền Vũ?"

"Đừng lo lắng, ta đi nói chuyện với hắn, giá sau cùng sẽ không vượt qua bốn mươi vạn đồng Huyền Vũ."

Hồ Tiên nói với giọng điệu tràn đầy tự tin.

"Ừm, ta tin ngươi."

Mục Lương mỉm cười.

Hồ Tiên lạnh nhạt nói: "Mặc kệ khoản giao dịch này có thành công hay không, sau này hắn hợp tác buôn bán với chúng ta sẽ không có được giá ưu đãi nữa."

"Ừm, ngươi an bài là tốt rồi."

Mục Lương ôn hòa nói.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, nói: "Bây giờ trời sắp tối rồi, hay là đợi ngày mai lại đi đàm luận?"

Đôi mắt màu đỏ rực của Hồ Tiên chớp chớp, hỏi: " không phải người cần dùng gấp sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà ta vẫn có thể đợi thêm một vài ngày."

Mục Lương bình thản nói.

Hồ Tiên nghe vậy không có kiên trì nữa, quyến rũ nói: "Vậy được rồi, ngày mai ta lại đi tìm hắn."

Mục Lương kéo tay cô gái đuôi hồ ly, ôn hòa nói: "Vậy thì đi thôi, cùng ta đi thử uy lực của đạn đạo."

"Hiện tại sao?"

Hồ Tiên chớp mắt.

"Ừm, rất nhanh."

Mục Lương nhẹ gật đầu, mang theo cô gái đuôi hồ ly thi triển Nhảy Vọt Ám Ảnh Vọt rời đi cung điện.

Khi hai người dừng lại thì đã tới bên ngoài vương quốc Huyền Vũ, phía sau chính là Kênh Sương Mù chọc trời.

Hồ Tiên giận trách Mục Lương: "Thật là, nói đi là đi, còn không cho ta suy nghĩ một chút nữa."

Nàng còn chưa kịp đáp ứng thì đã bị mang theo rời đi Khu Vực Trung Ương rồi.

"Ngươi sẽ đáp ứng."

Mục Lương cười nói, trong mắt hiện lên sự tự tin.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Tiên ửng đỏ, nâng đuôi hồ ly vỗ hông Mục Lương, lực đạo giống như là đang đấm bóp cho hắn.

"Ngươi muốn thí nghiệm đạn đạo ở chỗ này sao?"

Nàng nhìn đại dương mênh mông vô bờ trước mặt.

Sắc trời đã mờ tối, nửa giờ nữa thì bầu trời sẽ hoàn toàn tối đen.

Mục Lương bình thản nói: "Ừm, bắn ra từ ở nơi này, còn trúng chỗ nào thì tùy duyên thôi."

"Tùy duyên?"

Lông mi của Hồ Tiên run lên, lỡ như bắn trúng đội thuyền thì làm sao bây giờ?

Dường như biết cô gái đuôi hồ ly đang lo lắng cái gì, Mục Lương cố ý giải thích thêm: "Yên tâm, ta gắn linh khí phát sóng trên đạn đạo, có thể nhìn thấy hình ảnh khi nó phi hành, nếu thấy người thì ta sẽ khống chế đạn đạo tránh ra."

"Vậy là tốt rồi."

Lúc này Hồ Tiên mới yên lòng lại.

Mục Lương xoay cổ tay một cái, ngưng tụ một bãi đáp mây mù trên không trung để hai người có nơi đặt chân, đồng thời có thể dùng để gắn bệ phóng đạn đạo.