Chương 2425: Kẻ lâm trận bỏ chạy.

"Đông đông đông ~~~ "

Tiếng chuông Huyền Vũ vang lên, vẫn du dương và vang vọng như mọi ngày.

Trà Thụ Sinh Mệnh khổng lồ tỏa sáng, xua tan bóng tối bên trong Kênh Sương Mù, đồng thời nhắc nhở vương quốc Huyền Vũ một ngày mới đã bắt đầu rồi.

Trước Sơn Hải Quan, trên không trung quảng trường rộng lớn truyền đến tiếng ông ông.

"Ông ~~~ "

Giây kế tiếp, hai chiếc phi thuyền vận chuyển khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đây là sử dụng ma pháp trận không gian truyền tống, đạt được mục đích rút ngắn khoảng cách phi hành.

Trên quảng trường, nhân viên phụ trách chỉ huy vung cờ đỏ trong tay, hướng dẫn phi thuyền vận chuyển đậu xuống bãi đáp.

"Ông ~~~ "

Hai chiếc phi thuyền vận chuyển khổng lồ lần lượt dừng lại, cửa khoang từ từ mở ra, rất nhiều người lục tục bước xuống thuyền.

Những người này đều tới từ đại lục mới, là cường giả do mỗi vương quốc triệu tập, bọn họ sẽ đến đại lục cũ để tiếp viện.

Đại bộ phận là Kỵ Sĩ, còn có một bộ phận là Ma Pháp Sư, có khi là cường giả do vương thất bồi dưỡng, có khi là bỏ ra nhiều tiền để chiêu mộ.

"Nơi này chính là vương quốc Huyền Vũ à, thoạt nhìn không tệ."

Một nữ nhân mặc áo khoác dài chậm rãi ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào pháo đài Sơn Hải Quan cao ngất, cảm nhận được hơi thở sát phạt từ trên đó.

Một vị Ma Pháp Sư khác đã tới vương quốc Huyền Vũ mỉm cười nói : "Đây chỉ là lối vào vương quốc Huyền Vũ thôi, Chủ Thành còn đẹp hơn kìa."

"Thật khiến cho người ta chờ mong."

Nữ Ma Pháp Sư mỉm cười.

"Phía sau chính là Thành Buôn Bán Sơn Hải, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn hai giờ, đúng hai tiếng nữa sẽ xuất phát, đích đến là mảnh đại lục khác bên ngoài Kênh Sương Mù."

Một giọng nữ nghiêm túc vang lên.

Ngưu Như đi xuống phi thuyền vận chuyển, nàng là một trong người quản lý nhiệm vụ đưa đón lần này, cũng là binh sĩ của vương quốc Huyền Vũ, một vị Biến Dị Giả đầu trâu.

Tuy phần đầu của nàng là thú vật nhưng mà vóc người lại vô cùng hấp dẫn, mặc quân phục cũng không thể che giấu được vóc dáng đẹp đẽ kia.

Đôi mắt của nữ Ma Pháp Sư sáng lên, quyết định nói: "Hai giờ à, thế thì ta sẽ đi dạo Thành Buôn Bán Sơn Hải một chút, nghe nói nơi đó có rất nhiều món ngon, trước khi rời đi ta muốn ăn thỏa thích."

Lần này đi đại lục cũ trợ giúp có hệ số nguy hiểm quá lớn, nàng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, không bằng hiện tại hưởng thụ một chút.

Rất nhiều người có cùng ý tưởng với nữ Ma Pháp Sư, bọn họ tụ ba tụ năm đi về phía Thành Buôn Bán Sơn Hải.

Trong chốc lát, bên trên bãi đáp phi thuyền vận chuyển chỉ còn lại nhóm binh sĩ, những cường giả tới từ các vương quốc đều kéo nhau đến Thành Buôn Bán Sơn Hải.

"Những người còn lại lúc nào tới?"

Ngưu Như nhìn về nam nhân đi tới từ phía sau.

Tiếu Đức trầm giọng nói: "Buổi chiều sẽ đến nơi."

Hắn cũng là một binh sĩ quản lý một chiếc phi thuyền vận chuyển khác, nhiệm vụ giống như Ngưu Như là phụ trách đưa các cường giả tiếp viện tới đại lục cũ an toàn.

Ngưu Như chậm rãi gật đầu nói: "Ừm, thế thì không chờ bọn họ, chúng ta sẽ đi tới đại lục cũ trước."

Lần này có bốn đội ngũ phụ trách nhiệm vụ đưa đón, ngoại trừ Ngưu Như và Tiếu Đức thì còn có hai chiếc phi thuyền vận chuyển vẫn còn ở đại lục mới để đón người.

Nhiệm vụ đưa đón không chỉ có một lần, khi nào các vương quốc triệu tập đủ cường giả thì đám người Ngưu Như còn phải đến đại lục mới đón người.

"Đi qua bên kia sớm chừng nào thì có thể giúp đỡ sớm chừng đó."

Tiếu Đức gật đầu một cái.

Bên trong Thành Buôn Bán Sơn Hải, nhóm cường giả đến từ đại lục mới đã nhìn hoa cả mắt, trong đó không ít người là lần đầu tiên tới vương quốc Huyền Vũ, vì vậy rất tò mò nơi này.

"Đường phố thật sạch sẽ."

Nữ Ma Pháp Sư thán phục.

Một vị Kỵ Sĩ đã tới vương quốc Huyền Vũ lên tiếng nhắc nhở: "Nơi đây không thể vứt rác lung tung, bị bắt được thì sẽ phạt tiền."

"Bị phạt tiền à, thảo nào nơi đây sạch sẽ như vậy."

Nữ Ma Pháp Sư bừng tỉnh gật đầu.

Chóp mũi của nàng khẽ giật giật, ngửi được hương vị bay tới trong không khí : " Thơm quá, mới ngửi thôi mà ta đã cảm thấy đói bụng rồi."

"Đây là mùi lẩu."

Vị Kỵ Sĩ kia lại lên tiếng lần nữa.

Hắn đã tới vương quốc Huyền Vũ không chỉ một lần, mỗi lần tới đây đều sẽ ăn lẩu và các loại mỹ thực, hiện tại chỉ cần ngửi mùi vị là sẽ biết ngay là món gì.

"Lẩu là gì, ăn ngon không?"

Nữ Ma Pháp Sư tò mò hỏi.

Kỵ Sĩ nghiêm mặt trả lời : "Đương nhiên, trong tất cả các món ăn ngon, lẩu xếp vị trí số một trong lòng ta."

"Thế thì ta sẽ ăn món này trước."

Hai mắt của nữ Ma Pháp Sư lập tức sáng ngời, cất bước đi theo mùi thơm về phía Tiệm Lẩu.

Kỵ Sĩ mỉm cười, cất bước đi theo.

Những người khác thấy thế liếc nhìn nhau, do dự một chút vẫn là bước vào tiệm lẩu.

"Đợi đến lúc chúng ta đi sang mảnh đại lục khác, sợ rằng mỗi ngày đều phải chém giết với Hư Quỷ, không bằng hiện tại ăn thoả thích một chút."

"Đúng vậy, không ai biết sau này sẽ như thế nào, ăn no rồi nói sau."

"Đừng nói gì nữa, ta muốn ăn tốt nhất, ta còn có rất nhiều đồng Huyền Vũ."

"...."

Đám người ăn nhịp với nhau, chen chúc tiến vào Tiệm Lẩu rồi ngồi đầy cả ba tầng, nhân viên bán hàng bận rộn chân không chạm được đất, vội vàng bưng từng khay nguyên liệu nấu ăn chạy qua lại.

"Ăn ngon, ăn quá ngon..."

Nữ Ma Pháp Sư gắp một khối thịt viên chấm vào nước sốt đặc chế rồi cho vào miệng, nhấm nuốt vài cái, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn.

"Ngao Minh ~~~ "

Bụng của nữ Ma Pháp Sư rất tốt, một bàn tràn đầy thịt đều vào miệng của nàng.

Khi mọi người ăn uống no đủ thì thời gian tập hợp cũng sắp đến.

Đám người đi ra tiệm lẩu, có chút lưu luyến quay đầu nhìn lại vài lần.

Có người đột nhiên nói: "Làm sao bây giờ, ta đột nhiên không quá muốn đến mảnh đại lụckhác**."**

"Dừng lại, ngươi còn nói thêm lời nào nữa thì ta sẽ thật sự không muốn đi mất."

Tên còn lại than thở một tiếng.

"Đi thôi, đến giờ tập hợp rồi."

Nữ Ma Pháp Sư lên tiếng với thần sắc nghiêm túc.

Nàng tiếp tục nói: "Muốn ăn lẩu, vậy sống sót an toàn trở về, sau này có thể ăn mỗi ngày."

"Đúng vậy, chỉ cần chiến thắng Hư Tộc thì còn sợ không có lẩu để ăn à?"

Kỵ Sĩ nhếch miệng cười.

Nếu nhân loại bại bởi Hư Tộc, như vậy tương lai hai mảnh đại lục sẽ không được yên bình, đến lúc đó ăn lẩu là chuyện chỉ có trong mơ.

Đây là chiến tranh giữa chủng tộc khác nhau, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn, tất cả nhân loại đều là hạt châu trong một cái khay tròn, một khi khay nát thì toàn bộ hạt châu đều sẽ biến thành bột vụn.

Một vị Kỵ Sĩ khác nhếch miệng cười gằn nói: "Đi thôi, đừng đứng đây dong dài nữa, ta đã ngứa ngáy tay chân muốn đi giết sạch lũ Hư Quỷ kia rồi."

"Đúng vậy, hãy để đám Hư Quỷ kia nếm thử ma pháp của ta."

Nam Ma Pháp Sư mặc áo choàng da thú nói với thần sắc nghiêm túc.

Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp rời đi Thành Buôn Bán Sơn Hải, sau lại trải qua Ngưu Như và Tiếu Đức thống kê số lượng, thiếu mười lăm người.

Ngưu Như trầm giọng nói: "Chúng ta đợi thêm một lúc nữa đi, có lẽ là bọn họ có việc gì đó nên trì hoãn thời gian."

"Vậy đợi thêm nửa giờ nữa."

Tiếu Đức gật đầu một cái.

Tên Kỵ Sĩ đầu trọc bĩu môi: "Còn chờ gì nữa, cam đoan là mấy người kia sợ hãi nên lâm thời trốn trận rồi."

Những người khác trầm mặc, trong lòng đều hiểu Kỵ Sĩ đầu trọc không có nói mò.

Trên thực tế, nửa giờ đi qua nhưng mười lăm người kia vẫn chưa thấy trở về.

"Viết một phần danh sách những người vắng mặt rồi đưa cho đại nhân."

Ngưu Như nhìn về phía Tiếu Đức.

"Ừm, đại nhân sẽ biết xử lý như thế nào."

Tiếu Đức lên tiếng.

Hắn không có thời gian đi xử lý kẻ lâm trận bỏ chạy, hiện tại nên xuất phát.

Không lâu sau đó, hai chiếc phi thuyền vận chuyển lại cất cánh lần nữa, bay qua pháo đài Sơn Hải Quan cao ngất, hướng về phía Thiên Cức Quan, nơi đó có thể đi thông qua mảnh đại lục khác.