Chương 2424: Bắt đầu liều mạng gia tăng thực lực.

Mục Lương và Nguyệt Thấm Lan trở lại Khu Vực Trung Ương, vừa đi vào cung điện thì nhóm tiểu hầu gái đồng thanh cất tiếng vấn an: "Bệ hạ, buổi tối tốt lành."

"Ừm, chào buổi tối."

Mục Lương bình thản trả lời một câu.

Tiểu Tử thanh thúy nói: "Bệ hạ, cơm tối mới vừa bắt đầu chuẩn bị, ngươi có thể đi tắm trước."

"Để tối nay đi, ta còn có việc phải xử lý."

Mục Lương ôn hòa nói.

Hắn xua tay rồi cất bước đi tới thư phòng.

"Ta đi tắm một cái."

Nguyệt Thấm Lan lười biếng duỗi người, đi hai bước cởi giày cao gót, chân trần trở về Thiên Điện.

Mang giày cao gót chạy khắp nơi cả ngày, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Tiểu hầu gái đi hỗ trợ chuẩn bị nước rửa chân, thuận tiện cất giày mà Nguyệt Thấm Lan cởi ra.

"Ta đã trở về."

Nguyệt Phi Nhan kích động chạy vào cung điện.

Ly Nguyệt nhẹ giọng hỏi: "Ngày hôm nay Thiên Cức Quan không có Hư Quỷ đột kích chứ?"

"Không có, hôm nay rất yên bình."

Nguyệt Phi Nhan nói xong thì gỡ mũ giáp của Khôi Giáp Chu Tước xuống, thuận tay thu vào trong ma cụ không gian.

Ly Nguyệt chậm rãi gật đầu, hỏi: "Vậy là tốt rồi, Hi Bối Kỳ đâu?"

Nguyệt Phi Nhan ngây thơ đáp: "Hôm nay nàng ấy phải trực đêm, không thể buông lỏng cảnh giác nha, nàng ở lại đó để coi chừng."

"Ừm."

Ly Nguyệt nhẹ gật đầu.

Nguyệt Phi Nhan hỏi: "Mục Lương đâu?"

"Đang bận rộn trong thư phòng, ngươi tìm hắn có việc gì à?"

Ly Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

"Không có việc gì, ta thuận miệng hỏi chút thôi."

Nguyệt Phi Nhan nói xong thì ngáp một cái.

Nàng cởi Khôi Giáp Chu Tước trên người, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, toả ra mùi mồ hôi nhàn nhạt.

"Ngươi đi tắm đi."

Ly Nguyệt nhắc nhở.

Nguyệt Phi Nhan bĩu môi, lẩm bẩm: "Hôm nay nhiệm vụ huấn luyện rất nặng, ai cũng đổ mồ hôi rất nhiều."

"Ngươi vất vả rồi."

Ly Nguyệt dịu dàng nói.

"Không nói nữa, ta đi tắm đây."

Nguyệt Phi Nhan bỏ lại một câu rồi kích động chạy đi Thiên Điện.

Trong vòng nửa giờ kế tiếp, Ngải Lỵ Na và những người khác lục tục trở về, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, tất cả mọi người đều bận rộn cả ngày.

Tiểu Tử thanh thúy nói: "Mọi người vất vả rồi, nước tắm đã chuẩn bị xong."

"Cảm ơn."

Ngải Lỵ Na thở ra một hơi, thay Khôi Giáp U Linh đi trở về Thiên Điện.

Trong thư phòng.

Mục Lương sửa sang lại bản vẽ vũ khí mới, nó liên quan đến nhiều loại ma pháp trận hệ không gian, phương pháp chế tạo cũng cực kỳ phức tạp, muốn sản xuất hàng loạt rất khó.

Hắn dự định sửa sang lại bản vẽ rồi giao một ít trình tự trong đó cho những người khác đi làm, chờ sau khi tích lũy đủ số lượng nhất định thì lại ra tay hoàn thành trình tự làm việc sau cùng.

"Cộc cộc cộc ~~~ "

Cửa thư phòng bị gõ, giọng nói của tiểu hầu gái vang lên.

Ba Phù hô: "Bệ hạ, có thể dùng bữa."

"Ta biết rồi."

Mục Lương thuận miệng lên tiếng.

Hắn sửa sang lại văn kiện rồi bỏ vào ngăn kéo, khóa kỹ sau đó đứng dậy rời đi thư phòng.

Trong nhà ăn, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa bốn phía, các cô gái đã ngồi xuống, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm những món mới tràn đầy bàn ăn.

"Hôm nay có món ăn mới à."

Mục Lương hơi nhướng mày, ngồi xuống chủ vị.

Ba Phù ngoan ngoãn giới thiệu: "Đúng vậy, bữa tối hôm nay có thịt hầm, đậu hũ sốt cay, thịt kho Đông Pha, thịt băm hương cá..."

"Nghe có vẻ ăn rất ngon."

Nguyệt Phi Nhan nuốt nước bọt.

Ba Phù thanh thúy nói: "Tất cả đều dựa theo thực đơn của bệ hạ viết, nhưng mà rất nhiều nguyên liệu nấu ăn phải dùng vật thay thế, không biết có giống với mùi vị trong trí nhớ của bệ hạ hay không."

"Ta nếm thử một chút."

Mục Lương cầm đũa lên.

Hắn lần lượt thưởng thức từng món, hương vị không tệ, tuy vẫn có chút không giống với mùi vị trong trí nhớ nhưng mà lại ăn ngon bất ngờ.

"Ăn rất ngon, còn ngon hơn những món mà ta từng ăn trước đây."

Mục Lương cảm thán từ trong thâm tâm.

Hắn cảm thấy là do thủ pháp nấu nướng và đồ gia vị khác nhau mới khiến cho bàn đồ ăn này mỹ vị không gì sánh được.

"Ngao ô ~~~ "

Nguyệt Phi Nhan vùi đầu nhai nuốt miếng thịt, lời nói mơ hồ không rõ: "Ngon quá, tất cả đều ăn rất ngon!"

"Vậy là tốt rồi."

Ba Phù thở phào một hơi.

Bữa cơm rất ấm áp, bầu không khí vui vẻ hòa thuận, chỉ là sau khi cơm tối kết thúc thì đám người Ny Cát Sa còn phải trở về bận rộn.

"Còn hai tháng nữa thì Hư Quỷ Hoàng sẽ thức tỉnh."

Mục Lương đột nhiên nói một câu.

"Nhanh như vậy sao?"

Đôi mắt của Ny Cát Sa và những người khác trợn to.

Mục Lương gật đầu nói: "Chính miệng La Y nói."

"Hai tháng, thời gian còn lại không nhiều lắm."

Ngôn Băng nói với giọng điệu ngưng trọng.

Mục Lương nhắc nhở: "Vì vậy trong vòng hai tháng kế tiếp, tất cả mọi người sẽ rất bận rộn, phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng."

"Chúng ta vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng."

Đôi mắt hồng nhạt của Ngải Lỵ Na trừng lớn, khuôn mặt ngập tràn thần sắc chăm chú.

Đáy mắt của Mục Lương hiện ra ý cười, nói: "Rất tốt, chờ khi nào đánh thắng Hư Tộc thì mọi người có thể thả lỏng một chút."

"Chúng ta nhất định có thể chiến thắng."

Ngải Lỵ Na nói với giọng điệu đầy quyết tâm.

"Đúng vậy, nhất định là thế."

Ny Cát Sa gật đầu thật mạnh.

"Đương nhiên, nhưng mà để phòng ngừa biến cố, trong vòng hai tháng tiếp theo, ta hy vọng mọi người nỗ lực gia tăng thực lực, đề cao phần thắng."

Mục Lương nói với thần sắc chăm chú.

Hắn vừa nói vừa nhìn thoáng qua cô gái tóc đỏ, chỉ là dừng lại một chút rồi dời ánh mắt sang chỗ khác.

Khóe miệng của Nguyệt Phi Nhan giật giật, ánh mắt trở nên kiên định, nàng không thể trở thành người cản trở, hai tháng này phải nỗ lực tu luyện thêm mới được.

"Vâng."

Ngôn Băng và những người khác nghiêm túc gật đầu.

Mục Lương hài lòng gật đầu, vương quốc Huyền Vũ có thể phát triển không chỉ dựa vào hắn, còn cần người bên cạnh phối hợp.

Hắn rất may mắn được đi tới thế giới này và gặp được những người luôn bên cạnh mình, làm cho sinh hoạt trở nên thú vị, cũng khiến hắn tìm được lòng trung thành.

"Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực."

Mục Lương mỉm cười.

"Tốt, cùng nhau nỗ lực."

Ny Cát Sa và những người khác gật đầu thật mạnh, ánh mắt trở nên kiên định.

"Rột rột ~~~ "

Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Phi Nhan ửng đỏ, ôm bụng ngượng ngùng nói: "Ta đi vệ sinh."

"Ha ha ha ha ha."

Mục Lương cười một tiếng.

Gương mặt của Nguyệt Phi Nhan càng đỏ hơn, quay đầu chạy như bay về phía Thiên Điện.

"Ta cũng đi sân huấn luyện, hôm nay có huấn luyện ban đêm."

Ngôn Băng nhẹ giọng nói.

"Đi thôi, đi thôi."

Ny Cát Sa gật đầu đi ra ngoài.

Không trong chốc lát, trong nhà ăn chỉ còn lại Mục Lương và đám người Nguyệt Thấm Lan.

Mễ Nặc nghiêm mặt nói: "Ta cũng đi tu luyện, việc vẽ bài Loka mới có thể gác lại sau, hiện tại có bán thì cũng không có ai mua."

Lúc này hai mảnh đại lục đều có cảm giác nguy cơ, mỗi người đều đang chờ đợi khai chiến với Hư Tộc, không có tâm trạng để vui chơi, giải trí.

Mục Lương ôn hòa nói: "Ừm, nhưng mà khai chiến cũng không cần ngươi xông tới trước, ngươi vui vẻ và an toàn mới là quan trọng nhất."

"Như vậy không được, ta muốn giúp đỡ mọi người."

Mễ Nặc phồng má, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc.

"Tốt."

Mục Lương buồn cười, vươn tay xoa xoa đầu cô gái tai thỏ.

"Ta sẽ đi tu luyện ngay bây giờ."

Mễ Nặc nghiêm túc nói, xoay người đi tới Thiên Điện.

"Ta cũng đi tu luyện đây."

Mễ Á đứng dậy rời đi.

Mục Lương và Nguyệt Thấm Lan liếc nhìn nhau, trên mặt đều không mang theo ý cười, chuyện của Hư Quỷ Hoàng khiến cho tất cả mọi người có cảm giác cấp bách, ngay cả cô gái tai thỏ cũng lựa chọn đi tu luyện.

"Ta cũng không thể buông lỏng."

Nguyệt Thấm Lan vén tóc mai ra sau tai, đôi mắt màu xanh nước biển lóe sáng.

Mục Lương nghiêm túc nói: "Ngươi vẫn luôn bận rộn, chưa bao giờ buông lỏng quá."

"Đó là bởi vì có quả Tinh Thần, bằng không thì thực lực của ta sẽ không thể tăng lên nhanh như vậy."

Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói.

Mỗi ngày nàng có quá nhiều chuyện phải lo liệu, chỉ có thể dựa vào quả Tinh Thần để gia tăng thực lực, bình thường đều bận rộn xử lý chuyện vương quốc Huyền Vũ, không có thời gian rảnh để tu luyện.