Chương 805: Nếu như

Có lẽ là đã nhìn thấu tâm tư của nàng, Giả Nguyên Xuân ở bên cạnh rót cho nàng một chén rượu, cười nói: ”Tứ cô nương cũng không nên hiểu lầm, Nhị nha đầu vẫn thích nói đùa, ở ‘Thành Thái Âm’, loại thức ăn phàm tục này có nhiều hơn nữa, thì cũng không có bất cứ hao tổn nào đối với công tử.”

“Thức ăn phàm tục…”

Giả Tích Xuân giật mình, mơ hồ hiểu được.

Cũng đúng, nơi đây đã là một thế giới khác, không thể dùng tam quan trước đây của mình để đối đãi với vạn vật vạn sự nữa!

“Ừm, ta biết rồi.”

Nàng trịnh trọng gật đầu.

Nhìn thấy thế, Giả Nghênh Xuân hâm mộ nói: “Năng lực thích ứng của Tứ cô nương đúng là mạnh mẽ!”

Nhớ lại lúc bản thân vừa mới đến, thiếu chút nữa còn đứng không vững, sắc mặt Giả Nghênh Xuân cười ửng đỏ, có chút ngượng ngùng.

“Yo! Nhị cô nương không sợ trời không sợ đất mà cũng biết thẹn sao?”

Giả Nguyên Xuân cười phốc lên.

Nghe thấy nàng vừa nói như thế, Giả Nghênh Xuân không sợ hãi chút nào mà trừng mắt lên, trêu ghẹo nói: “Vậy thì không, dù sao thì Nguyên Xuân tỷ tỷ của nhà ta cũng lười ở trong phòng công tử không ra ngoài mà.”

“Hừ, cũng bình thường hơn ngươi sáng sớm đã chạy đi ăn sáng!”

Hai tỷ muội không ai nhường ai, bắt đầu giễu cợt lẫn nhau.

Nghe thấy vậy, Giả Tích Xuân có chút mơ màng, nghi ngờ nói: “Cái gì lười ở trong phòng, cái gì ăn bữa sáng?”

“…..”

Vẻ mặt của Giả Nghênh Xuân và Giả Nguyên Xuân giống nhau, đều cười lên, thần thần bí bí.

“Sau này thì ngươi sẽ biết.”

“Đúng vậy, đợi đến lúc tiếng kiếm reo, thì ngươi sẽ hiểu hết thôi.”

Giả Tích Xuân nhăn mày lại, không hiểu hai tỷ muội này đang nói lời ‘lung tung’ cái gì, nhưng tính cách của nàng lãnh đạm, cũng không có truy hỏi.

Ba người nói chuyện một lát, hai nàng hỏi về thời gian mà nàng đến.

“Ta ở trong Giả phủ, tránh khỏi những người gây hoạ kia.”

“Biết nha đầu kia trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến cho ta vô cùng tức giận.”

Giả Tích Xuân thành thật trả lời.

“Ừm, xem ra thời gian mà ngươi đến cũng không tính là muộn!”

“Giả phủ còn chưa suy tàn!”

Hai nàng gật đầu.

“Cái gì!? Giả phủ sao lại suy tàn?”

Giả Tích Xuân có chút ngạc nhiên.

Cha mẹ nàng chết sớm, nàng vẫn luôn sống ở trong Giả phủ, vì vật từ nhỏ tính tình đã lãnh đạm, từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm, nhưng nàng cũng biết, Giả phủ quyền thế… thuộc loại đỉnh cấp!

“Nào nào nào, ta giải thích cho ngươi biết!”

Giả Nghênh Xuân bịt miệng Giả Nguyên Xuân lại, cười hắc hắc.

Người phía sau liếc mắt, kéo tay nàng ra, cũng lười tranh giành.

Giả Nghênh Xuân liền khẽ vẫy tay, phía chân trời bay đến một đạo ánh sáng, rơi xuống trên bàn!

Là một quyển sách, chữ trên bìa sách là ‘Hồng Lâu Mộng’!

“Này, xem đi!”

Nhị nha đầu ném sách qua, đợi nàng xem hết.

Giả Tích Xuân hơi nhíu mày lại, nhận lấy quyển sách.

‘Hồng Lâu Mộng’, số từ cũng không ít, cộng thêm cũng không phải là bản gốc, mà là do khẩu thuật của Ngô Trì mà thành, nội dung hơi phức tạp,

Nhưng Giả Tích Xuân của hôm nay cũng là ván khuôn ‘Anh hùng’, thuộc tính tinh thần cường hãn, vừa nhìn thì đọc mười cũng không phải chuyện khó.

Tốn vài chục phút, liền ‘xem lướt qua’ cả quyển sách.

“Xem đơn giản qua, đây lại chính là vận mệnh của chúng ta?”

Giả Tích Xuân nheo mắt lại, che giấu đi sự khiếp sợ ở trong lòng.

“Tứ cô nương không cần phải luôn lãnh đạm như thế.”

Giả Nghênh Xuân hừ hừ một tiếng, lại giải thích ‘Thuyết thế giới song song’ và ‘Thuyết biến giả thành thật’!

Nghe xong, lại nghĩ đến thuộc tính cảm giác huyền diệu khó giải thích này của bản thân, Giả Tích Xuân chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, nói cách khác, chúng ta chỉ là một đoạn văn tự, bây giờ lại trở thành người thật.”

“Hả? Ngươi lại công nhận Thuyết biến giả thành thật sao!”

Ánh mắt của Giả Nghênh Xuân sáng lên, cười nói: ”Ta cũng giống như thế!”

“Ta cũng không biết, ta hy vọng là Biến giả thành thật.”

Sắc mặt của Giả Tích Xuân hơi sẫm lại, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, khôi phục lại bình thường.

Đã biết những chuyện này, lý giải lí do và tính cách của chúng nữ cũng sẽ không khó khăn nữa.

Năng lực thích ứng của nàng vô cùng cường đại, sau khi làm rõ tình hình của ‘Thành Thái Âm’, liền phan tích ra nguyên nhân thay đổi tính cách của hai nàng!

Không hề nghi ngờ, là sự thần kỳ của thế giới này, là lực lượng!

Nếu như ở kiếp trước mà nàng có lực lượng như thế, thì trực tiếp đã san bằng toàn bộ cả Giả phủ, ngay cả toàn bộ quốc gia cũng còn được, sao lại cần tự bế cả đời chứ?

“Cũng tốt! Ta cũng không cần phải xuất gia làm ni cô nữa!”

Giả Tích Xuân thở phào một hơi, trong con ngươi hiện lên một tia thần thái.

“Đúng vậy, vận mệnh của chúng ta đều đã được thay đổi, quyển sách này cũng chỉ là một quyển sách mà thôi.”

Giả Nguyên Xuân dịu dàng cười cười, Nhị nha đầu ở bên cạnh cũng dùng sức mà gật đầu.

Lúc này, có hai người phiêu nhiên bay đến.

Hiển nhiên là Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa!

“Tích Xuân, cho ta xem bảng thuộc tính của ngươi!”

Khí thế của Lâm Đại Ngọc bức người, giọng nói nhu hoà, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy giống như là Phượng Hoàng giáng thế, khí thế áp bách xuống, khiến cho chúng nữ có loại cảm giác không thở được.

Giả Tích Xuân đang là đẳng cấp thấp thì cảm thấy mãnh liệt nhất, giống như là bản thân đang ở trong núi lửa, vô cùng nguy hiểm!

Trong thời gian ngắn, trên trán nàng đổ đầy mồ hôi, không nói ra lời.

“A! Xin lỗi!”

Lâm Đại Ngọc nhìn qua, vội vàng toàn lực thu liễm khí tức lại, trên khuôn mặt tươi cười tràn đầy vẻ xấu hổ.

“Đã quen với việc làm Đại tỷ rồi!”

Tiết Bảo Thoa liếc qua nàng một cái, đi đến, một làn gió thơm thổi đến, khiến cho Tích Xuân ‘như nằm trong gió xuân’, cơ thể trong nháy mắt liền thư thái hơn rất nhiều.

Bảo Thoa cô nương cầm lấy tay của nàng, ôn hoà nói: “Tích Xuân muội muội không cần phải lo lắng, Đại Ngọc chỉ là muốn xem thử tại sao lúc nãy ngươi lại có thể che đậy cảm giác của bọn ta mà thôi.”