Chương 2374: Có mỹ nhân làm bạn, ta không cảm thấy vất vả.

Sau bữa ăn tối, Mục Lương trở lại thư phòng, Ngải Lỵ Na và mấy người Ly Nguyệt cũng đi vào theo.

"Tất cả ngồi đi."

Mục Lương ngồi trên long ỷ, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn, khóe miệng chợt co giật.

Trên bàn chồng chất hơn trăm phần văn kiện, mỏng chỉ có một tờ, dày có hơn mười trang, xếp chồng lên nhau nhìn rất đồ sộ.

"Không tính là nhiều, ngươi chỉ cần một đêm là xử lý xong thôi, ta tin tưởng ngươi."

Nguyệt Thấm Lan dí dỏm chớp chớp đôi mắt màu xanh nước biển.

"Chờ một hồi rồi nói sau."

Mục Lương cười khổ một tiếng, dời chồng văn kiện sang bên cạnh.

Đám người Ly Nguyệt lập tức ngồi thẳng lưng, đồng loạt nhìn về phía Mục Lương, trên mặt ai nấy đều hiện lên thần sắc nghiêm túc.

Mục Lương hơi nhướng mày, mỉm cười nói: "Sao tất cả đều nghiêm mặt thế, bộ ta nhìn giống như là sẽ ăn người sao?"

"Nói tới chính sự thì tốt hơn vẫn là nghiêm túc một chút."

Ngôn Băng nghiêm mặt đáp.

Mục Lương chậm rãi gật đầu, nói: "Được rồi, trước tiên nói về tình huống điều tra Bất Hủ Chúng đi."

"Để ta."

Ngôn Băng lạnh nhạt nói.

"Ừm."

Mục Lương nhấc mắt lên, bày ra tư thái chăm chú lắng nghe.

Ngôn Băng lấy ra sổ ghi chép, mở ra hai trang nhìn thoáng qua rồi mới nói: "Căn cứ vào tình báo điều tra thì Bất Hủ Chúng là một tổ chức lâu đời có lịch sử hơn một ngàn năm."

"Danh tiếng của Bất Hủ Chúng không tốt, bọn họ đã từng nghiên cứu ra một loại ma dược làm cho người dùng có thể sống lâu thêm mười năm."

Nàng tiếp tục nói.

Nghe được lời này, đôi mắt hồng nhạt của Ngải Lỵ Na chớp chớp, nói: "Nghe có vẻ ma dược này thật lợi hại."

Ngôn Băng lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không phải, đại giới khi dùng loại ma dược này là sẽ không có ý thức tự chủ, trở thành sinh vật giống như Hư Quỷ rất khát vọng huyết dịch của nhân loại, đồng thời có tính truyền nhiễm cao."

"Vậy cái này không phải là ma dược rồi, phải gọi là thuốc độc mới đúng."

Ngải Lỵ Na vội vàng xua tay nói.

Ánh mắt của Mục Lương lóe lên, lẩm bẩm một câu: "Nghe rất giống virus zombie."

Ngôn Băng lại nói thêm một câu kinh người: "Không chỉ như vậy, Bất Hủ Chúng vì nghiên cứu trường sinh mà bắt cóc em bé vừa mới sinh ra để làm thí nghiệm, thậm chí còn thử nghiệm cả trên người phụ nữ mang thai..."

"Cái gì?"

Ngải Lỵ Na và Ny Cát Sa đồng thời kinh ngạc thốt lên.

"Tổ chức như vậy không nên tồn tại."

Đáy mắt của Mục Lương hiện lên tia sáng lạnh lẽo.

Ngải Lỵ Na nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng chết, ngay cả trẻ sơ sinh mà bọn hắn cũng không buông tha."

Đôi mắt màu xanh của Ny Cát Sa loé lên sát ý, lạnh lùng nói: "Không được, quá khinh người, đừng để ta bắt được bọn họ, bằng không thì ta sẽ chém chết đám người đó!"

"Tiếp tục đi."

Mục Lương gõ ngón tay lên bàn.

Ngôn Băng tiếp tục nói: "Viện nghiên cứu Trường Sinh không chỉ có một cái, nó phân bố ở trong mỗi vương quốc lớn, bọn họ cùng chia sẻ thành quả nghiên cứu."

Ngải Lỵ Na tức giận nói: "Nếu bọn họ dám xây viện nghiên cứu Trường Sinh gì đó ở vương quốc Huyền Vũ thì ta tuyệt đối không đồng ý!"

"Không tới phiên ngươi đâu, Mục Lương chắc chắn sẽ không đồng ý."

Ny Cát Sa trợn trắng mắt với cô gái tóc hồng.

"Đừng ngắt lời."

Ly Nguyệt nhắc nhở.

"Tốt."

Ny Cát Sa và Ngải Lỵ Na lập tức thành thật im lặng nghe Ngôn Băng báo cáo.

Ngôn Băng nói tiếp: "Bất Hủ Chúng từng nghiên cứu về người thú, Tinh Linh, các loại ma thú và linh thú, cũng chế tạo ra một ít ma dược hữu dụng, nhưng so sánh với kỳ vọng của bọn họ thì còn thiếu sót rất nhiều."

Ly Nguyệt lạnh lùng nói: "Bất kể như thế nào đi nữa, nếu bọn hắn dám xúc phạm hiến pháp vương quốc Huyền Vũ thì nên tiếp thu nghiêm phạt."

"Đúng vậy."

Ngải Lỵ Na và Ny Cát Sa gật đầu nhận đồng.

Mục Lương bình tĩnh hỏi: "Sự kiện của Tuyết Diệp xử lý như thế nào rồi?"

Ngải Lỵ Na mím môi một cái, nghiêm túc hồi báo: "Tuyết Diệp đã cứu về rồi, thế nhưng người của Bất Hủ Chúng đã chạy trốn, chúng ta vẫn còn đang phát lệnh truy nã."

Ly Nguyệt nói bổ sung: "Căn cứ theo lời miêu tả của Tuyết Diệp thì có ba tên bắt cóc nàng, bọn hắn tên là Mã Cách Phu, Đức Lạt Cơ và Thiết Lôi Nhĩ, thân phận đều là hầu giả."

"Có tung tích của ba người bọn hắn chưa?"

Mục Lương gật đầu hỏi.

Ly Nguyệt lắc đầu: "Tạm thời không có, sau khi cả ba thoát đi Vệ Thành Số Chín thì đã bặt vô âm tín."

"Vậy tiếp theo nên an bài như thế nào?"

Mục Lương bình thản hỏi.

"Đã đăng báo hình ảnh của bọn hắn, đồng thời phái người tiến hành tìm kiếm ở các trạm xe lửa, bãi đậu xe thú và bãi đậu phi thuyền, nơi ra vào xuất nhập Hải Quan, v.v…."

Ly Nguyệt nói.

Mục Lương nhắc nhở: "Ừm, Trung tâm Huyền Vũ, Tam Tinh Lâu và những địa phương có thể ngủ qua đêm đều phải điều tra."

"Ta sẽ an bài."

Ly Nguyệt gật đầu một cái.

Mục Lương nhàn nhạt nói: "Nhưng mà đừng lãng phí quá nhiều tinh lực vào chuyện này, cứ dựa theo an bài trước đó là đủ rồi, chúng ta còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm."

"Vâng."

Đám người Ngải Lỵ Na đồng thanh đáp.

Mục Lương ngước mắt hỏi: "Ừm, chuyện tiếp theo là gì?"

"A, Mục Lương, chuyện Bất Hủ Chúng cứ cho qua như vậy sao?"

Đôi mắt hồng nhạt của Ngải Lỵ Na chớp chớp.

Mục Lương nghiêm mặt nói: "Các ngươi đều đã an bài xong cả rồi, không có gì đáng nói thêm nữa, ta tin tưởng năng lực của các ngươi."

Ngải Lỵ Na kích động nghiêm chào: "Chúng ta sẽ không để cho bệ hạ thất vọng!"

Trong lòng mấy người Ly Nguyệt và Ny Cát Sa cũng chấn động không thôi, âm thầm phát thề phải xử lý tốt việc này, không thể để Mục Lương phải phân tâm.

"Được rồi, nơi đây không có người khác."

Đáy mắt của Mục Lương hiện lên ý cười.

Vương quốc Huyền Vũ rất lớn, rất nhiều sự tình cần giải quyết, hắn không cách nào để bụng từng sự kiện một được, chỉ có thể dựa vào thuộc hạ đi xử lý.

Mục Lương hiểu rõ đám người Ly Nguyệt, cũng biết Bộ Đội Đặc Chủng U Linh do hắn bồi dưỡng tốt thế nào, không có lý do không tin tưởng bọn họ.

"Tốt."

Khuôn mặt của Ngải Lỵ Na đỏ lên.

Mục Lương bình thản hỏi: "Còn có chuyện gì khác sao?"

Ly Nguyệt nói: "Có, linh khí phát sóng đã sản xuất ra nhóm đầu tiên, bây giờ có thể phái người đưa đến các vương quốc và đại thành ở xa sao?"

Mục Lương gật đầu nói: "Có thể, đưa đến những nơi xa trước, khi nào nhóm linh khí phát sóng tiếp theo ra lò thì lại đưa đến vương quốc và đại thành gần hơn."

Với hắn thì đây chính là chuyện quan trọng hơn so với việc bắt ba người Mã Cách Phu.

"Vâng."

Ly Nguyệt gật đầu đáp ứng.

Mục Lương bình thản nói: "Nếu như không có chuyện khác thì mọi người có thể giải tán."

Mấy người Ngải Lỵ Na liếc nhau, đúng là không còn chuyện gì khác, lúc này mọi người mới đứng dậy rời đi thư phòng, chỉ còn Ly Nguyệt ở lại.

Mục Lương nhìn cô gái tóc trắng, vươn bàn tay thon dài.

Lông mi nhỏ dài của Ly Nguyệt run lên, nàng vươn tay đặt lên lòng bàn tay của Mục Lương, dịu dàng nói: "Mục Lương, ta giúp ngươi chỉnh sửa văn kiện."

"Tốt."

Mục Lương lên tiếng.

Hắn mở ra văn kiện, bắt đầu phê duyệt.

Ly Nguyệt yên lặng đi cất những văn kiện đã được phân loại dựa theo thứ tự Vệ Thành số một đến số mười hai.

"Mới năm ngày trôi qua mà văn kiện đã chất đống nhiều như vậy rồi."

Mục Lương cảm thán một tiếng.

Ly Nguyệt nhẹ giọng nói: "Ngươi vất vả."

"Có mỹ nhân làm bạn, ta không cảm thấy vất vả."

Khóe môi của Mục Lương cong lên, vươn tay nhẹ nhàng vuốt xuôi sóng mũi của cô gái tóc trắng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Ly Nguyệt ửng đỏ, nàng chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vã nhắc nhở: "Mục Lương, thời gian bắt đầu Hội Nghị Thánh Địa vẫn chưa được xác định."

Khi đưa linh khí phát sóng đến cho mỗi quốc vương và thành chủ thì cũng phải thông báo thời gian bắt đầu Hội Nghị Thánh Địa cho bọn họ biết.

Mục Lương suy nghĩ một chút, xác định nói: "Vậy định ở mười lăm ngày sau đi."

"Sau mười lăm ngày à, ta hiểu rồi."

Ly Nguyệt ghi nhớ ở trong lòng, chuẩn bị phái người khi đi đưa linh khí phát sóng thì tiện thể truyền lại tin tức này.