Sáng sớm .

Sau khi Celine cùng quản gia sắp xếp an bài 500 tên lĩnh dân mới sinh ra xong, liền tiến vào pháo đài.

Trải qua “Hiệp thương hữu hảo” tối hôm qua, Celine đã đồng ý làm Đại thần chính vụ của thành Hoàn Vũ. Nhiệm kỳ là ba năm.

“ Ây, vừa nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều phải dậy sớm như thế này thì tôi liền cảm thấy buồn thay cho làn da của mình.”

Celine ngồi trên ghế tay bên trái của Hoàng Vũ, trong miệng lầm bầm:

“ Người ta chỉ muốn làm một bình hoa thật xinh đẹp thôi!”

Đám người Briana ngồi đối diện hiếu kỳ nhìn Celine. Bọn họ vừa mới biết được tin lãnh chúa đại nhân đã phong nữ nhân này làm Đại thần chính vụ.

Một “ nữ nhân” lười nhác và thích giận hờn?

Năng lực của nàng tạo nên cống hiến gì cho lãnh địa?

Thấy mọi người đều đã đến đông đủ. Quản gia mang theo đám người hầu bắt đầu dọn thức ăn lên.

Hoàng Vũ bỏ qua sự oán giận của Celine, mở miệng hỏi:

“ Trong suốt cả ngày hôm qua, cô cảm thấy thành Hoàn Vũ thế nào?”

“ Rất tốt!”

Celine không chút nghĩ ngợi nói rằng:

“ Chiến sĩ dũng mãnh không biết sợ, rèn đúc sư luyện chế tinh xảo, các lĩnh dân an cư lạc nghiệp, các loại tài nguyên từ khoáng sản, nông sản, tài nguyên đặc thù... đều có. Quả đúng là một mảnh đất thiên đường.”

Uể oải, rõ ràng là đang trả lời qua loa.

“ Chỉ như vậy thôi sao?”

Hoàng Vũ có chút không hài lòng với câu trả lời của Celine, hắn biết quả thực thành Hoàn Vũ có rất nhiều vấn đề. Chỉ là những vấn đề này đều bị võ lực mạnh mẽ che lấp hết.

Vì vậy nên tiếp tục mở miệng hỏi:

“ Không thấy một vài thứ cấp thấp nào cả?”

Cấp thấp? Có thứ như vậy à?

Celine nhìn Hoàng Vũ, đột nhiên phì cười một tiếng.

“ Ha ha... Lãnh chúa đại nhân, ngài muốn nghe những lời nói êm tai hay là những lời khó nghe?”

Sắc mặt Hoàng Vũ vẫn bình tĩnh như thường, nhìn chằm chằm Celine nói:

“ Chuyện này tùy thuộc vào việc cô muốn cho ta biết những gì.”

Celine thu hồi nụ cười, lãnh đạm nói:

“ Ở trong tòa thành này, tôi chỉ nhìn thấy một đám dã nhân được nuôi nhốt trong tường cao mà thôi.”

“ Không có truyền thừa, không có trật tự, chỉ có võ lực hung hãn... À, tiểu Trúc Linh!”

Celine đột nhiên xoay người, ôm lấy một bên người Trúc Linh, nựng nựng khuôn mặt của nàng ấy.

“ Cô là ngoại lệ đấy!”

“ Bên trong chiếc não nhỏ bé của cô chỉ toàn chứa những tinh không mà người khác không tài nào nhìn thấy được!”

Không khí trên bàn ăn lập tức lạnh xuống. Nữ vương Amazon Briana, anh hùng Sparta Delios, cấm vệ Ngự Lâm Giang Thành Từ, rèn đúc sư cấp Đại Sư Bách Lý, Thương Vân, pháp sư đại Siêu Phàm Juan...

Ngoại trừ Hoàng Vũ và Trúc Linh, những người khác đều hờ hững nhìn Celine. Bên trong ánh mắt nếu như xem kỹ sẽ thấy ẩn chứa... sát ý!

Những câu vừa rồi của Celine, chắc chắn là đang cố ý nhắc đến các vị đang ngồi ở đây, trừ nàng và Trúc Linh ra, toàn bộ đều là dã nhân. Trong đó còn bao gồm luôn cả lãnh chúa đại nhân mà bọn họ tôn kính.

Mặc dù Trúc Linh là người chậm hiểu, nhưng vẫn cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Chỉ muốn tránh thoát khỏi ma trảo của Celine, cả đầu cắm mặt vào trong bàn, ăn thịt thăn.

Nhưng Celine vẫn giả câm giả điếc như cũ, coi như không thấy những ánh mắt sắc bén của mọi người đang nhìn mình.

“ Ha ha, điều này không quá tệ.”

Hoàng Vũ khẽ cười một tiếng, không hề cảm thấy tức giận bởi những lời châm biếm của Celine:

“ Nguyên thủy đại biểu cho sự sạch sẽ, nắm giữ khả năng nhào nặn vô hạn!”

“ Văn hóa, trật tự, lịch sử... đều là do chúng ta tự mình mở ra!”

“ Không phải đây mới là điều cô muốn sao?”

Nghe Hoàng Vũ nói, Celine buông Trúc Linh ra. Sau khi tầm mắt đảo qua những người dự thính, liền nở nụ cười thận trọng nói:

“ Lịch sử cũ dùng mực nước để viết, lịch sử mới thì lại dùng máu tươi.”

“ Kẻ địch của Hoàn Vũ, trừ dị tộc bên ngoài, còn phải nhắc đến...”

Cốc cốc cốc ~

Lời còn chưa dứt thì đã bị một loạt tiếng gõ cửa cắt ngang. Hoàng Vũ nhíu nhíu mày, nói:

“ Vào đi!”

Quản gia đi tới trước mặt Hoàng Vũ, sắc mặt câu nệ nói:

“ Lão gia, các vị đại nhân, làm phiền các ngài dùng cơm rồi.”

“ Có lĩnh dân vừa chạy đến báo cáo, nói có người làm tổn hại quyền lợi của ngài!”

Tổn hại quyền lợi của ta?

Hoàng Vũ ngạc nhiên, nhưng vẫn thả đồ ăn xuống, nói với mọi người :

“ Tất cả qua xem một chút đi.”

...

Rời khỏi pháo đài, Hoàng Vũ liền nhìn thấy một “ người quen”.

Đó là thôn trường Chức Nghiệp Giả đầu tiên trong lãnh địa của hắn. Lúc này hắn có vẻ hơi kích động, chỉ vào hai tên lĩnh dân đang nơm nớp lo sợ, báo cáo với Hoàng Vũ:

“ Đại nhân, bọn họ có tội!!!”

Hoàng Vũ nhìn hai tên lĩnh dẫn đang kinh sợ đến nổi đầu không dám ngẩng lên kia. Một người nam, một người nữ. Khoảng chừng đều cỡ 30 tuổi.

“ Nói rõ chút đi, hai người bọn họ phạm phải lỗi sai gì?”

“ Bọn họ có quan hệ tư thông bất chính!”

Thôn trưởng căm phẫn sục sôi nói:

“ Hầu hết chúng ta đều thuộc về lãnh chúa đại nhân!”

“ Không có sự cho phép của ngài, sao bọn họ có thể làm ra loại chuyện đó được chứ!”

“ Bọn họ đã xâm phạm quyền hưởng đêm đầu tiên của ngài!”

Ở trước mặt nhiều cấp dưới nữ như vậy, dù Hoàng Vũ đã có chứng nhận da mặt dày thì cũng bị lời nói này làm cho lúng túng đôi chút.

Quyền hưởng đêm đầu tiên?

Làm thanh niên 5 tốt trong thời đại mới, ta sẽ cần loại đồ chơi này sao?

Có điều, khoảng thời gian này hết sát hạch, Thú Triều, thì lại đến dị tộc. Hoàng Vũ bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, lỡ quên mất nhu cầu bản năng nhất của con người.

Mỗi ngày lãnh địa đổi mới lĩnh dân, cùng với việc thương thành Hỗn Độn tùy cơ cung cấp lĩnh dân. Trong số người có tuổi tác kéo dài từ 16 đến 45 tuổi, tỉ lệ nam nữ cũng khá là cân đối.

Ở độ tuổi này, là người sinh sống trong khoảng thời gian dài. Sau khi các loại nhu cầu cơ cản như đồ ăn và an toàn được đảm bảo, ngươi tự nhiên sẽ sinh sôi nảy nở ý nghĩ ấy.

Đây là nhu cầu sinh lý con người cơ bản nhất luôn hiện hữu từ lúc sinh ra.

Lĩnh dân của thành Hoàn Vũ cơ bản đều trong trạng thái hỗn cư. Cẩn thận nghĩ lại, trong suốt nửa tháng chỉ mới phát hiện chuyện “ Ăn vụng trái cấm” một lần, hiển nhiên cũng không phải chuyện gì to tát lắm.

“ Hai người các ngươi đứng lên đi!”

Hoàng Vũ phất tay một cái, khiieens hai người lĩnh dân kia kinh hãi đứng dậy.

Dưới cái nhìn của hắn, đây là một chuyện mang tính chất đặc thù, không coi là chuyện quá nghiêm trọng. Có điều Celine vừa mới nói bọn họ đang nuôi nhốt “ Dã nhân” trong tường cao. Bây giờ thì đã xảy ra chuyện nói lên manh mối.

Nếu thực sự muốn lập ra biện pháp giải quyết, hạn chế các hành vi tương tự, thì tối thiểu phải có luân lý đạo đức cơ bản, không thể như dã nhân, phóng túng dục vọng nguyên thủy được.

Sau khi giải tỏa nhu cầu sinh lý, nhu cầu về tình cảm sẽ theo đó mà tăng lên. Lĩnh dân là người chứ không phải máy móc. Có thể lợi dụng cơ hội lần này để nhào nặn khái niệm “ Nhà” cho các lĩnh dân, tăng cường cảm giác lệ thuộc và quan hệ của các lĩnh dân.

Nhìn đôi nam nữ đang hoảng loạn trước mặt, Hoàng Vũ cười nói:

“ Thành Hoàn Vũ không có quy định nào như thế, vì vậy nên hai người các ngươi không hề có tội!”

Nghe được lời Hoàng Vũ nói, bên trong vẻ mặt mờ mịt của hai lĩnh dân hiện ra một tia an tâm. Vội vã mở miệng nói:

“ Đại nhân, chúng tôi sẽ không dám...”

Nhanh chóng phất tay một cái cắt ngang lời lĩnh dân, Hoàng Vũ nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi nhìn thấy pho tượng lãnh chúa, mắt liền sáng lên, nghĩ đến một điều quan trọng.

“ Hãy nhìn vào ta.”

“ Dưới sự chứng kiến của Chư vị Anh Hùng, Đại thần Chính Vụ, hai vị Đại Sư!”

“ Từ nay về sau, các ngươi sẽ bầu bạn với nhau cả đời, tạo nên một ngôi nhà hợp pháp!”

“ Các ngươi có nguyện ý hay không?”

Nhà?

Thành Hoàn Vũ chính là nhà của tất cả mọi người, bây giờ lại còn có thể nắm giữ một mái nhà nhỏ cho riêng mình?

Mặt mai người lĩnh dân đầy vẻ mờ mịt, nhưng trong lòng lại sản sinh nổi kích động không tên. Cùng nhau quỳ gối trước pho tượng lãnh chúa, cùng tuyên thệ:

“ Bọn tôi đồng ý!”

...