Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Table of Contents

# Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Nguồn: hoanguyettaodan. orgThể loại: Tiên hiệp, Sắc hiệpDiệp phong sinh viên đại học, gia truyền vỏ thuật, tính tình nhỏ nhen, mê gái lẩn mê tiền, cùng bạn đi vào ngôi mộ cổ vơ vét châu báu, tò mò mở mộ cuốn 'thiết bì thư', bị hắc khí xịt trúng, chết tốt cả hai tên lưu manh. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the*

## 1. Chương 1: Đạo Mộ Tao Báo Ứng.

“Diệp Phong, chúng ta mau rời khỏi đây. Ở đây chẳng những chẳng kiếm chác được gì mà còn là nơi đại hung, mạch tượng phong thủy bên ngoài đúng là gạt người.”

Cổ mộ thạch thất tĩnh lặng tối đen, Phong Thủy Bán Điếu Tử Giang Minh dùng ánh sáng đèn pin quan sát bố trí xung quanh và những điêu khắc trên vách tường. Miệng liên tục thúc giục Diệp Phong rời đi.

Hai bên hành lang thạch thất đều có những tượng điêu khắc lính gác, thân cao gần bằng người thường, dung mạo không giống nhau, điêu khắc sống động như thật.

Diệp Phong ngậm thuốc lá, đang cân nhắc xem làm sao mang số tượng binh sĩ nặng nề này ra ngoài. Nghe Giang Minh nói rõ ràng hơi sửng sốt, liền hỏi lại: “Phong Thủy Bảo Địa thế nào lại biến thành Đại Hung Chi Địa? Cửa đá phía trước lại có thể không có chút vật bồi táng sao?”

“Loại Phong Thủy này ta nhất thời không thể nói cho ngươi hiểu rõ được, tóm lại cái mộ này rất quỷ dị. Theo quy mô của nó mà xét, vật bồi táng nhất định không ít, nhưng đến bây giờ ngay cả một cơ quan chúng ta cũng không phát hiện ra. Ta thấy không lôi thôi dài dòng nữa, tốt nhất là mau rời khỏi đây!” Giang Minh đáp lại, thân hình mập ú vì nóng vội mà hơi run lên.

Diệp Phong nghe bảo chắc chắn có vật bồi táng, mỉm cười yên tâm, chỉ vào thanh trường kiếm màu đen dài bốn xích sau lưng, cười hắc hắc nói : “Không có cơ quan là tốt còn yêu ma quỷ quái đều là truyền thuyết, không có thât. Vả lại dù là có thật đi nữa, ta cũng có thể tiêu diệt bọn chúng, chúng ta vất vả cực nhọc băng qua rừng rú nguyên thủy trong dãy Đại Hưng An để tìm mộ cổ không phải là vì những vật bồi táng sao? Đừng nghĩ đến yêu ma quỷ quái, nghĩ đến từ nay về sau phát tài phát lộc, ở nhà sang, ngủ với người đẹp, ngồi ôtô đúng là cuộc đời sung sướng.”

“Mặc dù yêu ma quỷ quái chỉ là truyền thuyết, nhưng có lẽ chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Nằm trong khu rừng nguyên thủy này còn có hai tòa mộ cổ, chúng ta đổi một đi.” So với tài phú, Giang Minh có lẽ coi trọng mạng sống hơn, hắn tin rằng phong thủy bí thuật tổ tiên truyền lại không hề sai, nếu không bọn hắn đã chẳng tìm thấy được cổ mộ.

“Gan lớn làm được việc lớn, gan nhỏ làm tiểu quỷ. Ngươi không thể giống loại gan bé đó chứ? Hơn nữa không phải hai ngôi mộ đó ngươi thấy không lớn bằng cái này sao? Muốn trộm thì trộm cái lớn, làm một lần là hòa vốn, trở về hưởng thụ nhân sinh, ta không thể cữ làm kẻ đào trộm mộ mãi được. Đi nhanh lên, vào thêm một gian thạch thất nữa xem thử.”

Diệp Phong tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, không đợi Giang Minh mở miệng nói, lại tiến bước về phía thạch môn đằng trước. Mặt cười gian trá, trong lòng khẳng định tên tiểu quỷ nhát gan Giang Minh không dám tự ý ly khai, chỉ có thể cùng vào với hắn. Đối với yêu ma quỷ quái từ trước tới giờ hắn vốn chẳng tin.

Giang Minh hiện giờ có cảm giác muốn khóc, thấm trách bản thân sao lại cùng tên vô lại không sợ trời không sợ đất này đi đào trộm mộ. Vậy chẳng phải mang cái mạng nhỏ này ra làm trò cười sao?

Bất quá cảm khái vẫn hoàn cảm khái, hắn có lẽ nên nhanh chân theo sau Diệp Phong. Bởi vì muốn rời khỏi cổ mộ, hắn phải vượt qua một hành lang âm u tối đen như mực, tự hắn rời đi thì hắn không đủ dũng cảm.

Diệp Phong là sinh viên năm 3 đại học kinh tế. Gia tộc nhiều đời truyền lại một bộ kiếm thuật cổ. Từ sáu tuổi hắn đã bị gia gia hắn bắt buộc học kiếm thuật, thổ nạp luyện khí.

Thời cổ, mỗi đời Diệp gia đều là kiếm khách nổi danh. Bất quá hiện giờ khoa học kĩ thuật hiện đại, kiếm thuật không còn phong quang như trước, người nhà họ Diệp làm việc đều rất thấp kém. Đến thế hệ gia gia Diệp Phong, kinh doanh một tiệm ăn, một nhà năm miệng ăn đã có thể coi là chấp nhận được.

Nhưng Diệp Phong từ nhỏ được hun đúc trong thời đại kim tiền, đối với điều kiện sinh hoạt của gia đình rất bất mãn. Hiện giờ hắn đang học đại học, gia đình mỗi tháng đều cho tiền sinh hoạt phí, chỉ đủ chi phí thường nhật, căn bản không dư dả đồng nào.

Vào thời đại này, không có vẻ ngoài cao to đẹp trai, lại không có tiền bạc, mấy cô em xinh đẹp làm sao nguyện ý theo hắn đây? Trước mắt còn không tìm được một bạn gái, nỗi khổ “nam nhân trong trắng” của Diệp Phong, thực sự rất cảm khái.

Mỗi lần nhìn thấy mấy tên đẹp trai hay giàu có cặp kè với các cô em xinh đẹp, tiểu tử này lại thấy khó chịu và hơi ganh ghét. Nếu không phải ngại gia gia hắn cảnh cáo không được tùy tiện gây khó dễ cho người khác, hắn chắc chắn vì tâm tính ganh tỵ này mà kiếm mấy tên đẹp mã hay giàu có không vừa mắt mà tống tiễn chúng vào bệnh viện.

Lại nói, mấy ngày trước tên tiểu bàn tử Giang Minh này, ở trong trường tự khoe khả năng phong thủy của mình lợi hại thế này thế kia, chỗ nào có cổ mộ đều có thể tìm ra, cuối cùng đã thu hút không ít sự chú ý của đám nữ sinh.

Diệp Phong thân là bạn cùng lớp với Giang Minh, hiểu rõ tên tiểu bàn tử này định hấp dẫn sự chú ý của đám nữ sinh. Nhưng khi nghe được hai chữ “cổ mộ” hắn liền nghĩ đến vật bồi táng đi kèm trong mộ.

Bởi vậy tên tiểu tử xấu xa này liền nói với Giang Minh, bán vật bồi táng đi sẽ có vốn cưa cẩm đàn bà, đề nghị Giang Minh cùng hắn đi tìm cổ mộ để đào trộm vật bồi táng.

Thói đời bây giờ, ngoại trừ nội tâm hoặc sinh lý có vấn đề, có rất ít nam nhân không háo sắc. Giang Minh là loại sắc lang hạ cấp có gan thèm mà không có gan tán, vả lại điều kiện gia đình cũng không phải tốt lắm. Nghe Diệp Phong nói tốt đẹp giàu sang gì đó, tên tiểu tử này lập tức động lòng mà đồng ý tham gia.

Lúc đó, theo đề nghị của Giang Minh, hai tên bại loại nhân thời gian được nghỉ, đi tới nguyên thủy sâm lâm ở đông bắc dãy Đại An Hưng, ở vùng đất xa xôi không người, thăm dò tới lui thì phát hiện được ba ngôi mộ cổ. Nơi đang ở hiện giờ chính là ngôi mộ cổ lớn nhất.

“Diệp Phong, lúc ở ngoài cổ mộ, ta thấy ngươi dùng kiếm đối phó với gấu sói thật lợi hại, có điều ngươi khẳng định kiếm thuật có thể đối phó với yêu ma quỷ quái chứ? Sao ta thấy ngươi một chút cũng không sợ ma quỷ vậy?” Đến trước cửa đá, Diệp Phong chuẩn bị đẩy cánh cửa ra, Giang Minh gấp gáp thăm dò.

Ài, tên gan nhỏ đúng là gan nhỏ thật, trên đời này có ma quỷ cái gì chứ? Diệp Phong lắc đầu bất lực, nhưng vẫn quay đầu lại nói với Giang Minh : “Yên tâm, ta tuyệt đối nắm chắc. Còn như ngươi hỏi ta vì sao không sợ quỷ quái, hắc hắc, kỳ thực ta cũng sợ một loại quỷ!”

“Quỷ gì?”

“Quỷ nghèo”

“...” Giang Minh hoàn toàn bị Diệp Phong bỡn cợt đến nỗi không thốt lên lời, tự động lùi lại vài bước, nhắc nhở hắn đẩy cửa cẩn thận cơ quan.

“Rẹet cạch...”

Cùng âm thanh vang lên, cửa đá cao hai mét bị đẩy ra, không thấy xuất hiện bất kỳ cơ quan nào, phía sau cửa đá là một gian thạch thất tối tăm. Khi hai người bọn Diệp Phong chiếu đèn quan sát, ánh mắt liền lộ vẻ giật mình, sau đó là tham lam và sung sướng điên người!

Diện tích thạch thất không lớn, đại khái khoảng 50 mét vuông, mặt đất bị phủ kín với các loại kim ngân châu báu, lấp lánh trong ánh đèn pin mê hoặc lòng người.

Bất quá so với kim ngân châu báu, nổi bật nhất trong thạch thất có lẽ là chiếc quan tài bạch ngọc nằm ở chính giữa, khiến người nhìn vào cảm thấy không ổn, trong không gian thạch thất đen kịt, có vẻ rất quỷ dị. Phía sau quan tài có một bệ thờ, trên mặt có một quyển sách bìa sắt màu đen.

“Ực!” Giang Minh nuốt nước miếng : “Diệp Phong, chúng ta phát rồi, chúng ta phát tài rồi, số kim ngân châu báu này mang ra ngoài, chúng ta xài ba đời cũng không hết.”

“Gan lớn làm được việc lớn, gan nhỏ làm tiểu quỷ. Bây giờ tiểu tử ngươi biết câu nói đó không sai rồi chứ?” Diệp Phong cao hứng cười ha ha, bước vào thạch thất đặt cây bối đao xuống, tay vơ vét châu báu vào túi, không quay đầu đáp lại tiếng gọi của Giang Minh : “Đừng đứng đần người ra đó, chúng ta trước hết lấy một ít ra ngoài. Không thể tưởng tượng lại có nhiều như vậy, đúng là may thấy con mẹ nó!”

Việc này căn bản không cần hắn nhắc, Giang Minh cũng đã theo hắn tiến vào, vừa nghe hắn nói, tay không vẫn không ngừng vơ vét châu báu, miệng cười nói : “Sai quá, ngu quá, biết thế này lẽ ra mang bao lớn hơn”

“Ta thấy tên tiểu tử ngươi mất bò mới lo làm chuồng. Lúc mới tiền vào mộ, ta nghe hình như ngươi nói muốn theo quy củ cái gì đó, mới rồi còn giảng đạo đức , còn không muốn lấy hết hả?” Diệp Phong cười mỉa Giang Minh.

“Đạo đức? Ta với ngươi phải nói rằng : Đạo đức là cái thứ gì? Bao nhiêu tiền một kg?” Bắt đầu vơ vét tài bảo mà không gặp nguy hiểm gì, Giang Minh liền quẳng đạo đức lên chín tầng trời.

“Tiểu tử ngươi học nhanh thật!” Diệp Phong buồn cười nói, đút bối đao vào vỏ, quan sát chiếc quan tài và quyển sách trên bệ thờ, hiếu kỳ bỏ bối đao xuống rồi bước tới.

Quyển sách dài chừng 15 cm, có hình vuông. Trên bìa sách có khắc họa một con rồng phương Đông đang giương nanh múa vuốt.

“Uy uy, tiểu bàn tử, đến đây xem sách gì đây!” Diệp Phong nghi hoặc cầm quyển sách lên, lật trang sách, mở miệng hỏi Giang Minh.

Giang Minh đang làm đầy túi châu báu nghe thấy vậy liền buông bối đao tiến lại, vừa mở miệng muốn nói, quyển sách đột nhiên tỏa ra một cỗ hắc khí, nhanh chóng lan tỏa xung quanh, vây hắn và Diệp Phong vào trong.

Diệp Phong kinh hãi thát sắc, liền muốn ném cuốn sách đi, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, miệng mũi không thể hít thở, chân mềm oặt, toàn thân ngã sập xuống đất.

Còn Giang Minh đã đi sớm hơn hắn một bước, hai mắt trợn ngược nằm trên mặt đất, không còn thở nữa.

Diệp Phong ngã xuống nhìn thấy Giang Minh đã chết, trong đầu thoáng qua một tia hối hận, liền đó thì nhắm mắt đoạn khí.

Vừa lúc đó, phía trên thiết bì thư trong tay hắn đột nhiên xuốn hiện một lỗ đen đường kính nửa mét, phát ra một hấp lực mạnh mẽ quỷ dị, hút quyển sách vào đó, rồi tiêu thất vô tung.

## 2. Chương 2 : Thư Tạp Cầm Thú, Dị Thế Trọng Sanh

Lạc Khắc – Pháp Lôi Nhĩ, tể tướng Mạt La đế quốc, thế tập hầu tước, 63 tuổi, thân hình còi cọc thấp bé, tướng mạo rất đỗi bình thường, ria mép hình chữ Bát ( 八a ), tính tình âm hiểm tham lam, bổn sự lớn nhất của lão là nịnh nọt a dua, đầu não của hầu hết đám quý tộc tham lam trong đế quốc.

Hôm nay Lạc Khắc tể tướng cực kỳ tức giận, đứa cháu bảo bối Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ của lão ra ngoài tản bộ thì bị một quyển thiết bì thư từ trên trời rơi xuống đánh vỡ đầu, trọng thương hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tức khí, lão lôi toàn bộ đám hạ nhân theo hầu tôn tử ra, tất cả đều phải ngoan ngoãn nhận giáo huấn.

Có lẽ vì dính dáng đến quá nhiều việc xấu xa, con trai cả và con dâu của lão cùng với con trai thứ lần lượt rời xa lão, chỉ có con út tử tước Tây Tư – Pháp Lôi Nhĩ còn sống bình an.

Ba đứa con trai của Lạc Khắc chỉ có con cả sinh được cho lão một đứa cháu là Lôi Ân. Lão đối với đứa cháu này có thể nói vô cùng sủng ái.

Bởi vì được chiều chuộng lại bị ảnh hưởng của hoàn cảnh sinh hoạt, Lôi Ân bị mất cả cha lẫn mẹ, khi hơn mười tuổi đã có tâm địa xấu xa, trở thành đầu lĩnh của toàn bộ đám thanh niên bại hoại, phần tử cặn bã ở đế đô.

Đương nhiên tất cả đều phải nể mặt Lạc Khắc, bản thân Lôi Ân là đồ vô dụng, là tiêu chuẩn phế vật đời kế tiếp.

Hiện giờ hắn đã hai mươi tuổi, ngày thường những chuyện xấu khi nam phách nữ nhiều vô kể, cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ có bao nhiêu nữa. May mà hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho tới hiện giờ cũng không dám khi phụ đám rắn mặt, chỉ chuyên môn khiêu khích những kẻ yếu đuối thế cô lực bạc.

Cho nên những đại nhân vật tự coi là chính nghĩa cũng không muốn đụng đến thứ cầm thú này, bởi vì hắn cùng tể tướng đại nhân là một, thật sự không đáng.

Hôm nay Lôi Ân bị thiết bì thư từ trên trời rơi xuống đánh bị thương, một ít quan viên không ưa hắn cùng với cư dân thường ngày bị hắn khi dễ đều ồn ào cao hứng cho rằng chính là Quang Minh nữ thần hiển linh, trừng trị tên cầm thú đáng ghét ấy. Tốt nhất hắn vĩnh viễn không nên tỉnh lại.

Bởi vì thương thế ở đầu Lôi Ân khá nghiêm trọng, mặc dù đã được mục sư quang minh ma pháp điều trị, nhưng có lẽ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Cho nên Lạc Khắc liền từ chối hết đám quý tộc đến thăm hỏi, để tỳ nữ ở ngoài phòng, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy Lôi Ân tĩnh dưỡng.

Diệp Phong đối với tao ngộ hiện giờ, thật không hiểu phải nghĩ thế nào. Ký ức của hắn hết sức rõ ràng, hắn đã chết trong cổ mộ còn hiện giờ sống lại như kỳ tích.

Nhưng lại chiếm cứ thân thể và kí ức của Lôi Ân, trở thành cháu của Lạc Khắc tể tướng, một kẻ bản chất xấu xa, không điểm nào tốt, mới sinh ra đã được thụ nhận nam tước quý tộc.

Trời ạ! Rốt cuộc là thế nào? Ta chẳng phải đã chết rồi? Sao lại nhập vào cơ thể tên khốn kiếp so với ta còn xấu xa hơn này?

Ài, cha mẹ không tìm thấy ta, chắc chắn rất nóng ruột! Còn tên Giang mập đã chết, cũng là do ta hại hắn...

Hối hận, hiện giờ trong lòng Diệp Phong rất hối hận. Nếu có thể để hắn lựa chọn lại một lần, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn học đại học, tuyệt đối không dám khuyết đức đi đào trộm mộ.

Loại người chấp mê bất ngộ, rốt cuộc thường nhận lấy hậu quả rồi mới tỉnh lại. Nếu hiện giờ đang ngập trong châu báu bạc vàng, trong đầu hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, ngược lại, chỉ biết nghĩ đến kim tiền và mĩ nhân.

Đúng rồi, thiết bì thư, trong quyển sách đó có lẽ sẽ có phương pháp trở về. Trong lúc hối hận Diệp Phong thình lình bừng tỉnh, mở miệng gọi lớn : “Lộ Lộ, ngươi đến đây!”

Lộ Lộ - La Tây, tuổi tròn mười chín, duyên dáng yêu kiều, mắt phượng mày ngài, mũi cao môi đỏ, da trắng hơn tuyết, mái tóc dài phủ lên vai, phối hợp với một vẻ đẹp mĩ lệ thánh khiết, mười phần khiến người yêu thích, là mĩ nữ nổi danh trong dân chúng ở đế đô. Đáng tiếc xuất thân bình dân, vì mẫu thân bị bệnh nặng cần tiền mua thuốc mà bị phụ thân cắn răng đem bán vào phủ tể tướng.

Hôm trước vừa bị Lạc Khắc đưa làm thị nữ của Lôi Ân. Lôi Ân còn chưa kịp làm tổn hại nàng thì bị Diệp Phong chiếm lấy thân thể. Khi Diệp Phong dung hợp kí ức của Lôi Ân, tự nhiên hắn biết toàn bộ mọi việc.

Nghe thấy tiếng gọi của thiếu gia, Lộ Lộ mặc trên người chiếc váy lụa mỏng màu trắng lập tức đẩy cửa bước vào trong phòng, đến bên giường cung kính thỉnh thị : “Thiếu gia, ngài có việc gì phân phó?”

Nếu là ở trên địa cầu, Diệp Phong thấy tiểu mĩ nữ thuần khiết xinh đẹp này Lộ Lộ này, lại nghe được thanh âm êm dịu của nàng, khẳng định đã nuốt nước miếng một tiếng thật to, có điều hiện giờ hắn không có cái tâm tư đó, nhìn thoáng qua Lộ Lộ, rồi mở miệng hỏi : “Quyển thiết bì thư rơi xuống đầu ta hiện giờ ở đâu?”

“Thưa thiếu gia, ở chỗ lão gia.” Lộ Lộ trả lời.

“Ngươi đến nói lão già đưa quyển sách đó cho ta, bảo ta cần xem ngay lập tức.” Diệp Phong nhíu mày ra lệnh. “Lão già” là cách Lôi Ân xưng hô với Lạc Khắc. Cháu gọi ông là “lão già”, Lạc Khắc cũng không tức giận, lão sủng ái Lôi Ân thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được.

Lộ Lộ thấy thiếu gia nhíu mày tựa hồ khó chịu, liền đáp một tiếng rồi đi tìm lão gia. Hạ nhân trong phủ tể tướng đều biết, những lúc thiếu gia khó chịu sẽ có người gặp xui xẻo.

Lộ Lộ mặc dù mới đến được hai ngày, nhưng đã có người nói cho nàng những việc xảy ra trong phủ. Nàng không muốn người xúi quẩy đó là mình.

Nằm trên giường, tay vò đầu, trong lòng Diệp Phong cảm thấy an ủi bởi vì mẫu thân của Lạc Khắc là người Đông phương đại lục rất khó gặp. Lạc Khắc thừa kế đôi mắt đen của mẫu thân lão, kết quả là con cháu của lão đều có đôi mắt màu đen.

“Cháu ngoan, cháu đã tỉnh rồi, thế nào, đầu còn đau không?” Lạc Khắc ục à ục ịch trong bộ quần áo quý tộc thùng thình, tự thân cầm thiết bì thư mang đến bên giường quan tâm hỏi han.

Nghe thấy hai chữ “cháu ngoan”, Diệp Phong thiếu chút nữa đã mắng trả “ngươi là cháu ông mày đây thì có!” . Bất quá nhìn dáng điệu quan tâm của Lạc Khắc, Diệp Phong mới nhịn được. Dẫu sao đây cũng là đế quốc tể tướng ác danh lẫy lừng, nếu để lão biết mình không phải cháu lão, lúc đó chuyện ra sao cũng tưởng tượng được.

“Lão già, ta không sao, lão yên tâm đi.” Với giọng điệu của Lôi Ân, Diệp Phong thân mật nói vài câu khách sáo với Lạc Khắc, rồi mở quyển thiết bì thư ra xem xét.

Lạc Khắc thấy chái vẫn giống trước kia, trong lòng tương đối yên tâm, thấy hắn xem sách liền nói : “Chữ trên quyển sách đó rất kì quái, cả ta cũng xem không được.”

Hứ, văn tự địa cầu lão có thể đọc được mới là việc lạ. Diệp Phong lẩm bẩm. Ngẫm lại Lạc Khắc ở đây rất bất tiện, không đọc sách, đáp lời Lạc Khắc, rồi lại nói cần nghỉ ngơi, bảo Lạc Khắc rời khỏi, rồi quay lại ngồi trên giường ngâm cứu thiết bì thư.

Quyển sách này, nếu đổi thành một người bình thường trên địa cầu đọc, chắc chắn sẽ nghĩ đây là tiểu thuyết ảo tưởng giải trí, nhưng đối với người hiểu được vũ học như Diệp Phong mà đọc được sẽ phải giật nảy mình, bởi vì đây chính là một quyển tập hợp lớn của Trung Hoa võ học, tên là Trung Hoa Bảo Điển.

Nội dung trong bảo điển chia là mười ba thiên, cụ thể là : công pháp thiên, kiếm pháp thiên, đao pháp thiên, thương pháp thiên, côn pháp thiên, quyền pháp thiên, chưởng pháp thiên, thủ pháp thiên, chỉ pháp thiên, trảo pháp thiên, thối pháp thiên, bộ pháp thiên, tạp học thiên

Mỗi thiên có ít nhất hơn mười loại, nhiều có đến ba mươi loại, chính tà đều có, bao la vạn tượng. Mỗi loại đều là những tuyệt học mà người luyện võ mơ tưởng, trong đó có “Hiên Viên Chí Tôn Công” và “Xi Vưu Vô Cực Công” dung hợp thành “Thiên Địa Chí Tôn Công” cường hãn nhất!

Có điều tất cả vũ học cũng không bằng một tờ “Dị giới thứ nguyên trận” cuối cùng, có thể hấp dẫn ánh mắt của Diệp Phong. Chính bởi cái “Dị giới thứ nguyên trận” này là mấu chốt khiến hắn xuất hiện ở Quang Minh đại lục.

Soạn ra bộ Trung Hoa Bảo Điển này là một vị vương gia Tống triều, dùng võ ngộ đạo thành tu hành giả. Bởi vì lăng mộ của cha bị trộm cắp, lúc sinh thời y căm hận nhất chính là bọn “mộ tặc”, cho nên lúc đến lúc chết đã thỉnh cầu một vị pháp sư Tây phương, bố trí “Dị giới thứ nguyên trận” trên quyển kì thư.

Người vào mộ mang bảo điển đặt bên quan tài, đồng thời làm một lớp phòng bị trên quan tài và thi thể. Một khi có người mở quan tài sẽ hít phải khí độc, lập tức chết ngày mà không thể đẩy khí độc ra khỏi cơ thể.

“Dị giới thứ nguyên trận” có thể mở được cửa không gian thứ nguyên, khí tử vong nhập vào giết người, đem linh hồn trong thân thể người cầm bảo điển, tống nhập vào dị giới. Vả lại trận này chỉ xài một lần, một khi khởi động sẽ không thể dùng lần thứ hai. Bởi vì Tống triều vương gia cho rằng đào mộ tặc ở dị giới vĩnh viễn không được siêu sinh.

“Ta chết...”

Diệp Phong xem lại tờ cuối cùng trong bảo điển một lần nữa không nhịn được thóa mạ một tiếng, quăn quyển sách lên giường. Chẳng biết phải nói sao, trong tình hình lúc đó, hoàn toàn do hắn tham lam đi đào trộm mộ, gặp phải báo ứng cũng không trách được ai.

Thật ra mà nói đây rốt cuộc là vận may của hắn, do cầm quyển bảo điển trong tay, linh hồn tiến vào thế giới này rồi nhập vào Lôi Ân. Giang Minh bị hắn làm liên lụy mới thực sự là táng mạng trên mặt đất.

“Thiếu gia, ngài sao vậy?” Lộ Lộ ở ngoài cửa phòng, nghe thấy thiếu gia kêu lớn “Ta chết...” , chẳng biết ý tứ ra sao liền cung kính tiến vào thỉnh thị.

“Ai bảo ngươi vào?” Diệp Phong tâm tình đang không tốt, thấy Lộ Lộ vào phòng thì nhíu mày trừng mắt nhìn nàng.

“Thiếu gia, xin lỗi, nô tỳ lần sau không dám nữa.” Lộ Lộ thấy thiếu gia nổi giận lập tực bị dọa khiếp quỳ mọp xuống đất. Hạ nhân trong phủ tể tướng dám là thiếu gia khó chịu, không có ai có kết cục tốt cả.

Diệp Phong nhìn hình dáng sợ sệt của Lộ Lộ, lại nghĩ đến hắn hiện giờ là Lôi Ân, một nam tước hành hạ kẻ dưới bất cần quan tâm kẻ khác, không khỏi rất ư bất lực, nhẹ giọng nói : “Ta đói bụng rồi, ngươi bảo nhà bếp làm đồ ăn cho ta.”

“Vâng” Lộ Lộ thấy thiếu gia không trách cứ mình, liền ứng lời đến phòng bếp, bảo đầu bếp làm món ăn thiếu gia ưa thích nhất mang đến.

Nhìn thấy đám hạ nhân bày lên bàn hơn 50 món ăn, Diệp Phong mặc dù sớm biết Lôi Ân từ trước tới nay vẫn vậy nhưng vẫn không khỏi ngấm ngầm cảm khái, như vầy quả thực quá xa xỉ.

Tính cách Diệp Phong từ trước tới giờ vốn rất cởi mở. Lúc trước khi tâm tình không tốt, hắn vẫn có biện pháp phân tán sự chú ý của mình, không nghĩ tới những việc phiền lòng. Hiện giờ ở đây không có máy tính cũng chẳng có tiểu thuyết, hắn đành phải ăn uống để phân tán tư tưởng.

Trong sự hầu hạ của Lộ Lộ, quai hàm Diệp Phong ngấu nghiến nhai nuốt , giống như vật thực trên chiếc bàn đó có thù oán với hắn vậy. Khiến Lộ Lộ mắt trợn ngược mồm há hốc, cho tới giờ vẫn chưa nghe qua thiếu gia dùng bữa lại hung mãnh như vậy.

Quang Minh đại lục không có rau xào, hơn năm mươi món ăn nếu không phải món hầm thì là món nướng. Diệp Phong sau khi diệt gọn một khối thịt trâu nướng rốt cuộc đã không thể ăn thêm được.

Đám hạ nhân dọn dẹp bàn ăn, Diệp Phong sau khi ngừng ăn lại trút không ít Mạt La Quả Tửu vào bụng, tâm tình tốt hơn rất nhiều, bảo Lộ Lộ cầm đến cho hắn một điếu thuốc “Thanh Sảng Tiêu Hồn” có bề ngoài giống điếu xì gà mà chỉ giới quý tộc mới có thể sở hữu, nằm trên giường, miên man suy nghĩ về tình huống hiện giờ.

Nếu hắn bị Lạp Khắc phát hiện, chắc chắn hắn sẽ chết không nghi ngờ gì, nhưng cũng không thể cứ sống theo cách của Lôi Ân được, như vậy hắn còn là Diệp Phong sao?

Huống hồ bề ngoài của Lôi Ân rất hung hăng càn quấy, nhưng thúc thúc Tây Tư của hắn, là hầu tước thế tập giống như hắn, luôn ngấm ngầm “dạy bảo” hắn.

Lôi Ân sợ nhất chính là Tây Tư, bởi vì Tây Tư có thực lực của băng sương kiếm sĩ cấp 6, giết loại súc sinh phế vật như Lôi Ân, so với bóp con châu chấu còn dễ dàng hơn.

Có điều Tây Tư cũng chưa phải mạnh nhất , mạnh nhất chính là cháu của đế quốc lão nguyên soái, Mạt La đệ nhất mĩ nam tử, Phỉ Long – Chiêm Mỗ Tư, có thực lực của Quang Minh kị sĩ cấp 7, chưởng quản 1 vạn hoàng gia kỵ sĩ đoàn.

Bởi vì lão nguyên soái Uy Lợi và lão tể tướng Lạc Khắc, hai người từ trước tới giờ không hợp nhau, minh tranh ám đấu với bọn họ mà nói chỉ như bữa cơm gia đình. Cho nên Phỉ Long từ nhỏ đã không hợp với Lôi Ân, luôn luôn khó dễ Lôi Ân.

“Con mẹ nó, bảo điển sao lại không cho ta nhập vào Phỉ Long vậy? Hắn là cháu của nguyên soái, hoàng gia kỵ sĩ đoàn trưởng, Mạt La đệ nhất mĩ nam tử. Trời ạ! Lôi Ân so với hắn đúng là rác rưởi mà.”

Trong lòng Diệp Phong đầy ấm ức, nhưng trong đầu lại hiểu rõ, tự mình phải gia tăng thực lực, nếu không chắc chắn sẽ lại chết một lần nữa.

Chết chẳng bằng sống, có thể sống vĩnh viễn vẫn là chuyện đáng mừng, huống hồ hắn hiện giờ còn trở thành cháu của tể tướng, kim tiền và mĩ nhân lúc trước hắn muốn mà không có được, bây giờ có dễ như trở bàn tay.

Muốn tăng cường thực lực, tu luyện tuyệt học trong Trung Hoa Bảo Điển đúng là lựa chọn tốt nhất, có điều việc này phải làm lén lút, nếu không thằng cháu cưng Tây Tư của Lạp Khắc chắc chắn sẽ không để hắn được tăng cường thực lực như ý nguyện.

Kiếm thuật tổ truyền của Diệp gia tên gọi là “Tùy Tâm”, chỉ có một số chiêu thức kiếm thuật là cốt lõi, , chú trọng đến : ý đáo thần đáo, thần đạo kiếm đáo, kiếm đáo khí đáo, khí đáo lực đáo, bất câu nê vu chiêu thức, dĩ bất biến ứng vạn biến, dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu ( “ý” = ý nghĩ, “thần” = tinh thần. tạm dịch “ý đến thần đến, thần chảy kiếm đến, kiếm tới khí tới, khí tới lực tới, không câu nệ vào chiêu thức, dùng bất biến chống vạn biến, dùng vô chiêu thắng hữu chiêu.”)

Diệp Phong đối với tâm pháp gia truyền “Vô chiêu thắng hữu chiêu” thì mười phần đồng ý. Nhưng chân khí công pháp tu luyện gia truyền so với “Thiên Địa Chí Tôn Công” trong Trung Hoa Bảo Điển thực sự không ăn nhập. Kiếm thuật tối cao lại không có thực lực mạnh mẽ làm trụ cột, đúng là rác rưởi.

Địa cầu cùng Quang Minh đại lục cũng có các dạng nguyên tố tồn tại, bản chất nguyên tố hoàn toàn tương đồng, giống nhiều khác ít, như ở địa cầu Võ giả có chánh khí, ma khí thì tại Quang Minh đại lục lại có tên là quang minh nguyên tố, ám hắc nguyên tố.

Pháp sư của Quang Minh đại lục tìm được một loại nguyên tố phù hợp liền có thể bằng vào tinh thần lực điều động nguyên tố trong trời đất để hình thành ma pháp. Chiến sĩ lợi dụng công pháp để hấp thụ một loại nguyên tố vào trong cơ thể để hình thành đấu khí.

Bất luận là pháp sư hay chiến sĩ cũng không dám đồng thời tu luyện hai hệ ma pháp hoặc hai hệ đấu khí. Bởi vì làm như vậy tất sẽ dẫn đến hai loại nguyên tố bài xích nhau, nhẹ thì cả đời chịu nỗi thống khổ hai loại nguyên tố bài xích, nặng thì cơ thể đột nhiên vỡ nát tử vong.

Hiên Viên Chí Tôn Công hấp nạp chánh khí nhập thể để dùng, chí cương chí dương.

Xi Vưu Vô Cực Công hấp nạp ma khí nhập thể để dùng, chí âm chí nhu.

Kết hợp hai loại công pháp này hình thành nên Thiên Địa Chí Tôn Công, xảo diệu lợi dụng đặc điểm chính – ma nhị khí tương sinh tương khắc, đồng thời tu luyện hai loại khí, âm dương hợp nhất, cương nhu song trùng, tổng cộng có 9 tầng. Lại có Hiên Viên Kiếm Pháp và Xi Vưu Đao Pháp, tổng hợp thành Chí Tôn Cửu Thức.

Chạy trốn xài Tiêu Diêu Kiền Khôn Bộ, đánh lén dùng Chân Khí Toàn Long Chỉ, phòng ngự dùng Như Lai Thiên Phật Thủ, chém giết dùng Thiên Địa Phách Hoàng Quyền, Truy Phong Cuồng Long Toản, bắt giữ dùng điểm huyệt thuật Đó đều là những tuyệt học Diệp Phong chuẩn bị để tu luyện.

Hôm trước bị thương khiến Diệp Phong có lý do để dưỡng thương, mỗi ngày đèu nằm trong phòng ngấm ngầm tu luyện Thiên Địa Chí Tôn Công. Cho nên bất luận là Lạc Khắc hay Tây Tư, kể cả người mỗi ngày đều hầu hạ hắn là Lộ Lộ đều không phát hiện ra hắn đang tu luyện công pháp.

Cầm Thú Nam Tước của phủ tể tướng, Lôi Ân đại nhân đóng cửa dưỡng thương, đúng thực là sự kiện lớn khiến dân tình hoan hỉ, cả mốt số quan viên không hợp với tể tướng cũng đều mang “Trời giáng thiết thư xuống đầu cầm thú” làm đề tài tiêu khiển.

## 3. Chương 3 Hiêu Trương Đích Bổn Tiễn

Quang Minh đại lục nằm ở giữa Uông Dương đại hải, chỉnh thể của đại lục có hình vuông, xung quanh có vô số hải đảo. Có nhiều chủng tộc sinh sống trên lục địa, các thế hệ nối tiếp nhau sinh sôi phát triển, cường giả nhiều như mây.

Chiếm cứ lục địa Quang Minh đại lục bao gồm: Mạt La, Thiên Vũ, Quang Minh, tinh linh, ải nhân, thú nhân, dực nhân, cự nhân tổng cộng tám đại quốc gia. Ba cái tên đầu tiên chính là đế quốc của con người.

Một số chủng tộc nhỏ và yếu, nếu không thuận theo những đế quốc lớn mạnh này thì chỉ có thể ẩn trốn để phát triển. Cường đại cự long luôn luôn sống trên đỉnh núi, bất kỳ chủng tộc nào cũng không dám đắc tội với chúng.

Kiếm sĩ, kỵ sĩ, chiến sĩ, xạ thủ, pháp sư, mục sư, là những cường giả tại Quang Minh đại lục. Kiếm sĩ, kỵ sĩ, xạ thủ, chỉ cần nghe danh xưng thì biết vũ khí của họ là gì. Còn những trang bị khác, tất cả đều gọi là chiến sĩ.

Bởi vì năm trăm năm trước Ma tộc từ Ma giới xâm lấn Qang Minh đại lục, liên quân các tộc đã đại chiến suốt hơn tám mươi năm. Trước khi bọn họ bại trận thối lui về Ma giới, đã để lại trên Quang Minh đại lục nghiệt chủng và công pháp.

Vì thế cho đến nay trên đại lục xuất hiện cường giả thuộc hệ hắc ám. Điều đương nhiên, bọn họ là đối tượng truy sát của Quang Minh giáo, đặc biệt là những tên Vong linh vu sư thờ phụng Minh thần.

Tương quan với tất cả các chức nghiệp, luyện kim thuật sĩ rất có tiếng tại Quang Minh đại lục, do số lượng rất hiếm!

Tính luôn ma thú, tại Quang Minh đại lục, thực lực được chia làm chín cấp. Dù là ma thú hay là cường giả, khi đạt tới cửu giai thì gọi là Siêu cấp cường giả. Dĩ nhiên, số lượng Siêu cấp cường giả cũng rất hiếm!

Ba Nhĩ - Khắc Lỗ Ni, mười tám tuổi, với mái tóc ngắn màu vàng, dung mạo có chút lo sợ, thân hình mảnh khảnh. Từ nhỏ bị cha mẹ bán vào Tể tướng phủ làm hạ nhân, là con chó theo đuôi tên Lôi Ân. Các chuyện xấu của Lôi Ân đều có y tham dự.

Lúc này là buổi hoàng hôn, Ba Nhĩ mặc áo màu xám đứng nghiêm trang ở ngoài cửa phòng thiếu gia, trên mặt đang cười.

Thiếu gia dưỡng thương đã hơn hai tháng, cơ hồ mỗi ngày đều chỉ ở tại trong phòng, khiến cho y mỗi ngày đều phải ở trong phủ, không thể ra ngoài, thật sự nhịn không được.

Hôm nay thiếu gia để thị nữ Lộ Lộ báo cho y biết, thương thế của hắn đã tốt hơn, chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Tin tức thật sự làm y cao hứng. Bởi vì thiếu gia mỗi lần ra ngoài đều là cùng mấy vị thiếu gia quý tộc trêu hoa thưởng nguyệt. Y có thể đi theo mấy người để thỏa mãn sự thèm muốn mỹ nữ!

Công pháp Thiên Địa Chí Tôn bốn tầng đầu thật dễ dàng tu luyện. Tại Quang Minh đại lục, Quang Minh nguyên tố và Hắc Ám nguyên tố là chánh ma nhị khí. So với ở Trái đất nhiều hơn gấp mấy lần.

Trong Trung Hoa bảo điển ghi lại, Tống Vương gia mất một tháng liền luyện tới tầng thứ 4, Diệp Phong tư chất bình thường, mất hơn 2 tháng mà chỉ mới đạt tới tầng thứ 4.

Cũng may Chí Tôn cửu thức cùng với 6 loại tuyệt học mà hắn đã tìm thấy, không khác biệt lắm, khi có cơ hội nhất định sẽ luyện tập.

Hơn nữa bây giờ hắn không cần vận hành công pháp, trong người toàn là chánh ma chân khí, có thể chậm rãi hấp nạp Quang Minh nguyên tố và Hắc Ám nguyên tố bên ngoài vào trong cơ thể, hình thành chánh ma chân khí thật sự. Mặc dù có chậm lại, nhưng có thể hấp thu tóm lại còn hơn là không thể mạnh lên.

Trước mắt, hắn dựa theo công pháp Thiên Địa Chí Tôn tu luyện chánh ma chân khí, đem chúng tụ tập tại đan điền, chánh khí đưa về bên phải, ma khí về bên trái, vẫn chưa gặp sự khác chế lẫn nhau nào.

Tuy nhên trong bảo điển ghi lại rằng muốn từ tầng thứ tư đột phá lên tầng thứ năm sẽ chịu một trở ngại. Khi đó nhị khí dễ dàng sản sinh ra sự ngăn chặn, có thể thuận lợi vượt qua mới có thể tiếp tục tu luyện, còn phải "hưởng thụ" nỗi đau đớn khi sự ngăn chặn phát sinh.

Trong phòng, Diệp Phong dưới sự phục vụ của Lộ Lộ, đã thay một bộ y phục màu đen, soi gương lại hắn hoàn toàn vừa ý. Lợi dùng lúc Lộ Lộ giúp hắn thay áo, tả thủ của hắn ấn nhẹ lên bộ ngực phong mãn của nàng, còn hữu thủ thì len lách vào trong ngực nàng. Nhìn thấy biểu hiện xấu hổ của nàng, miệng hắn khẽ nở nụ cười xấu xa.

Diệp Phong đã thích nghi với tập quán của cuộc sống hiện tại. Hằng ngày tiếp xúc với một mĩ nữ như Lộ Lộ, sắc tâm hắn tự nhiên lại bộc phát.

Từ khi rơi xuống đây hắn chỉ có dưỡng thương và bí mật tu luyện, nhiều nhất chỉ động tí chút thủ đoạn với Lộ Lộ, vẫn còn chưa hoàn toàn hưởng thụ mỹ nhân tuyệt vời này. Bây giờ việc tu luyện không cần vội, hắn trở nên rất vô sỉ, muốn ‘thưởng quà’ Lộ Lộ ngay lập tức, chính là đưa cho nàng một thân xử nam của mình.

Tại Quang Minh đại lục này, các giai cấp xã hội phân biệt rất sâu sắc, thị nữ ngủ cùng chủ nhân chỉ là sự tình bình thường, thậm chí ngủ với khách của chủ nhân cũng là chuyện thường.

Lộ Lộ bị thiếu gia ôm chặt khiến cho cả người nóng lên, ngượng ngùng xấu hổ, nhưng trong đầu ý niệm phản kháng một chút cũng không có. Thứ nhất là không dám, thứ hai thị nữ có thể có được sự ân sủng của thiếu gia, sự đối xử có thể sẽ rất tốt.

Lộ Lộ thái độ luôn chăm sóc ôn nhu, chẳng qua là quá nhu nhược lại không có chủ kiến. Khi bán thân vào Tể tướng phủ làm tì nữ, mục tiêu sống của nàng trở nên rất đơn giản, làm cho thiếu gia hài lòng, cũng là cho cuộc sống của mình được tốt hơn, những điều đó đã đủ rồi.

Đương nhiên, nếu có thể trở về nhà thăm cha mẹ, đệ đệ bảo bối, đó có thể xem như món quá lớn lắm rồi!

Diệp Phong từ kí ức của Lôi Ân thu được, nhìn vào bộ dạng ngượng ngùng của Lộ Lộ, đã hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của nàng. Diệp Phong cũng cảm khái về cái chế độ của thế giới này.

Đối với người mạnh mà nói, đó tuyệt đối là một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng đối với người yếu mà nói, đây chính là một thế giới đau buồn, bi ai.

Nếu trên Trái Đất, Lộ Lộ dung mạo như vậy, tuổi tác như thế, nhất định sẽ là một mỹ nhân trong trường đại học, với cuộc sống hạnh phúc. Căn bản không có khả năng bị bắt làm thị nữ!

“Hắc hắc, ta càng ngày càng thích thế giới này.”

Cảm giác này đến cảm giác khác, Diệp Phong có thể hồi sinh tại thế giới này thật đáng mừng. Dù sao so với khi chết trong cổ mộ thì hoàn toàn khác hơn nhiều!

"Lộ Lộ ở nhà chờ ta, buổi tối trở về thiếu gia sẽ hảo hảo với ngươi!" Tâm tình vui sướng, Diệp Phong cao hứng nói rồi hôn lướt qua cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mang theo một ít kim tệ, một tấm thẻ ma pháp màu đen rồi đi ra khỏi phòng

"Thiếu gia, ngài ra ngoài phải cẩn thận!" Lộ Lộ trong đầu nghĩ tới điều thiếu gia vừa mới nói, ngượng ngùng dặn dò. Diệp Phong quay đầu lại đưa ánh mắt xấu xa nhìn nàng, mỉm cười để nàng yên tâm

Ba Nhĩ vừa thấy thiếu gia ra khỏi phòng, lập tức cung kính đi tới: "Thiếu gia, chúc mừng ngài thân thể khỏe lại. Hôm nay ngài muốn đi đến nời nào để du ngoạn?"

“Ân, đến phòng đấu giá để xem một chút!” Diệp Phong hờ hững đáp, rồi cất bước đi trước.

Ba Nhĩ lẽo đẽo đi theo sau thiếu gia, không dám cùng với hắn đồng hành. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, thiếu gia sao lại không đi thanh lâu, mà lại muốn đi phòng đấu giá. Bất quá cũng không dám hỏi nhiều, thân làm hạ nhân, y biết rõ thiếu gia không nói, chính mình cũng không được tra vấn.

Trước kia thường nghe nói bụng Tể tướng có thể bằng con thuyền, Diệp Phong hắn bây giờ ở tại gia tộc này, cảm thấy gia tộc lớn đến nổi có thể cung ứng cho hàng không mẫu hạm.

"Ah, Lôi Ân ngươi thương thế đã đỡ chưa?"

Diệp Phong cùng Ba Nhĩ vừa đi ngoài cửa Tể tướng phủ, đã thấy thúc thúc Tây Tư từ phủ nội đi lại.

Ngoại hình Tây Tư tương tự như Lôi Ân và Lạc Khắc, rất tuấn mỹ và thể trạng cũng rất tráng kiện. Lão mặc một bộ trang phục quý tộc màu trắng, trông thật tiêu sái!

"A, thương thế của con đã đỡ hơn. Con đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo!" Diệp phong nhìn Tây Tư, có cảm giác không được thoải mái, điềm đạm trả lời.

Tây Tư nhìn đứa cháu của mình, hôm nay trong ánh mắt nó không có sự kính sợ như trước kia, tâm trạng kỳ quái. Bất quá nghe hắn nói lại muốn đi ra ngoài du ngoạn, cũng chỉ cho rằng đúng là loại phế vật, gật gật đầu rồi đi vào trong phủ.

“Ta để cho tiểu tử ngươi sống thêm vài ngày!” Tây Tư trong lòng cười lạnh.

“Ngươi nhớ đấy, với vẻ mặt kiêu kăng, nhìn ngươi bổn thiếu gia không thấy khỏe tí nào cả!” Diệp phong lẩm bẩm trong mồm.

Thiên Địa Chí Tôn công pháp đã đạt tới đệ tứ cảnh giới, thêm vào đó trên người lại có nhiều loại thần công. Bây giờ hắn rất muốn thử xem thực lực bản thân ra sao!

Hắn tự nhủ: “Đường đường là đàn ông Trung Hoa, há có thể sợ bọn man di thô lỗ nơi này sao?”

Rõ ràng, nếu hắn chưa từng luyện tuyệt học trong bảo điển, hắn có lẽ không tỏ ra ngông cuồng như vậy.

## 4. Chương 4 - Cầm Thú Dữ Mỹ Nam

Mạt La Đế Quốc nằm ở phía tây nam Quang Minh đại lục, đế đô nằm ngay trung tâm kéo dài khắp mọi hướng của đế quốc. Thương nhân tập trung nhiều nhất trong thành, làm cho đế quốc phồn vinh hưng thịnh và có một danh tiếng không ai sánh được.

Trường bán đấu giá Huy Hoàng, nằm ở khu đông của đế đô, là một trường đấu giá ngoài trời. Do danh tiếng nơi này rất lớn, lại được mở tại đế đô phồn hoa này, không chỉ có người ở đế đô, mà ngay cả người ở trấn chung quanh thành đều thích tới đây bán đấu giá vật phẩm của chính mình. Điều đó khiến cho nơi này cả ngày luôn diễn ra các cuộc bán đấu giá. Ngay cả giữa đêm việc bán đấu giá vẫn được tiến hành.

Diệp Phong đi thẳng đến trường bán đấu giá, phát hiện một việc rất hài hước. Chỉ cần hắn đi qua địa phương nào, cư dân nơi đó đều đồng loạt trốn đi như trốn tránh ôn thần. Chỉ còn lưu lại mấy tên lưu manh, nhao nhao xu nịnh.

Trường đấu giá đang vẫn đang hoạt động, một biển người đang chen chúc nhau, khiến cho nơi đây ngay cả giọt nước cũng không lọt qua.

Tuy nhiên khi Diệp Phong vừa đi đến, bọn họ lập tức giật mình, lùi lại nhường đường và không quên đánh tiếng với những người bên cạnh. Nhất thời những âm thanh đó đều lan truyền cả khu vực.

Đám đông vừa nghe được Lôi Ân Nam tước đến, lập tức quay đầu lại nhìn.

“Ai, các người xem, đúng là cầm thú Nam tước! Không nghĩ được hắn lại có thể hồi phục nhanh như thế. Cư dân đế đô lại gặp tai ương rồi!”

“Hừ, ngươi muốn chết à, nếu để cầm thú Nam tước nghe được, hắn nhất định sẽ lột da ngươi đó!”

Nhìn thấy Diệp Phong chậm rãi tiến tới trường đấu giá, người xem ở phía trước đều lui lại nhường đường, xung quanh mọi người đều nhỏ giọng nghị luận.

"Khó trách thường nghe người ta nói, nơi cầm thú đến, nhất định là người lẫn vật rời xa, hôm nay ta đã được chứng kiến rồi. Cầm thú quả thực so với ôn dịch còn đáng sợ hơn!"

Chung quanh đài bán đấu giá có một số ghế dành cho quý tộc. Tại một ghế đối diện đài bán đấu giá, có một người vẫn quay lưng về phía Diệp Phong và Ba Nhĩ. Nam tử tóc vàng mặc trang phục quý tộc màu trắng đó phát lên một trận cười nhạo khinh thường .

"Mẹ nó, tên hỗn đản này có phải là muốn chết?!" Ba Nhĩ nghe tiếng lập tức nhận ra ý tứ trong đó, phẫn nộ chỉ vào nam tử mắng to.

"Ồ? Muốn chết ư? Có một chút! Nhưng mà ngươi có khả năng giết chết ta sao?" Nam tử tóc vàng vẫn cười nhạo khinh thường như không có gì. Từ chỗ ngồi đứng lên, y xoay người nhìn về phía Ba Nhĩ và Diệp Phong.

"Ngươi, hắn …..….." Ba Nhĩ thấy rõ dung mạo của nam tử tóc vàng, lời chửi mắng chưa kịp phát ra, thì toàn bộ nuốt lại trong bụng, sắc mặt trở nên khó coi hơn.

Bởi vì nam tử tóc vàng chính là đoàn trưởng hoàng gia kỵ sĩ đoàn, Mạt La đệ nhất mỹ nam tử, cao lớn anh tuấn, mới hai mươi ba tuổi, Phỉ Long – Chiêm Mỗ Tư.

Bên trái chỗ ngồi Phỉ Long có một vị tuyệt sắc mỹ nhân mặc trường y màu tím, cũng đứng lên với y, nhìn về phía Ba Nhĩ và Diệp Phong, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường.

Mỹ nhân tóc màu xanh dài xỏa ngang vai, mắt phượng mày ngài , mũi dọc dừa môi anh đào, da vẻ trắng nõn như tuyết, song phong trước ngực đầy đặn, đôi mắt phượng long lanh như nước, khoát lên một thần sắc vũ mị nhè nhẹ.

“Hắc hắc, đây không phải là Phỉ Long đoàn trưởng sao? Hôm nay như thế nào lại thanh nhàn, đi đấu khẩu với hạ nhân? Ngươi không sợ mất hình tượng sao?”

Diệp Phong giờ đây là Lôi Ân, vô luận Lôi Ân trước kia làm bao chuyện xấu, Diệp Phong cũng không nhịn được Phỉ Long tại trước mặt mọi người hạ nhục mình.

Phỉ Long có phần bất ngờ không rõ, cái tên Lôi Ân này trước kia thường tránh mặt y, hôm nay lại dám lớn mật như thế, cùng y nói chuyện, không nhịn được cười nhạo: “Nam tước đại nhân khẩu khí hôm nay so với trước kia khác rất nhiều a! Đã thấy ta vậy mà không có lập tức li khai, có phải do bị thiết thư trên trời rơi xuống làm lớn lá gan ra không?”

Đám người chung quanh cùng mỹ nhân bên cạnh Phỉ Long, nghe xong hắn nói, đều cố gắng nhịn cười.

Diệp Phong quan sát đám người chung quanh cùng mỹ nhân tỏ ý xem thường bản thân hắn, cười lạnh: “Trước kia ta luôn thấy chó điên, đương nhiên muốn chạy rồi. Ai, Phỉ Long đoàn trưởng, vị mỹ nhân này là tình nhân của ngươi phải không? Không tồi, không tồi, Phỉ Long đoàn trường thật có nhãn quang. Chẳng biết Lị Na công chúa biết việc này sẽ nghĩ như thế nào?

"

Lị Na công chúa dáng người vừa lùn vừa mập, tướng mạo khó có thể chấp nhận. Vậy mà quốc vương lại cực kì thương, muốn gả cho tên Phỉ Long anh tuấn này.

Tuyệt sắc mỹ nhân nghe được bốn chữ Lị Na công chúa, nhíu mày nhìn về phía Phỉ Long, trên mặt lộ ra thần sắc bất mãn.

Phỉ Long vẫn bị Lị Na công chúa theo sát, có thể xem là nỗi sỉ nhục lớn nhất của chính y. Giờ phút này nghe được kẻ thù không đội trời chung hèn nhát này lại dám dưới sự theo dõi của nhiều người mà làm nhục y, trong lòng giận dữ, hừ lạnh một tiếng: “Lôi Ân, ngươi không có gia giáo, là tên cầm thú chuyên ỷ thế hiếp người. Hôm nay ta vì tất cả những người bị ngươi ức hiếp, đòi lại công đạo!"

"Được, Phỉ Long đoàn trường là thật tuyệt, giết cầm thú này đi!" Cũng không biết ai cầm đầu, đám người chung quanh nhất thời truyền ra liên tiếp tiếng kêu la, nhưng mà nhưng tên la hét đó lại không dám lộ mặt ra.

Diệp phong nghe tiếng mắng của Phỉ Long, cùng với âm thanh phụ họa của đám người chung quanh, khinh bỉ chỉ vào Phỉ Long mắng to: “Phỉ Long, ngươi thật mẹ nó đúng là ngụy quân tử! Rõ ràng ngươi vì ta bị nói đến nỗi đau của ngươi mà muốn đánh nhau với ta, không cần tại đây giả bộ nói cái gì là vì mọi người đòi công đao. Mẹ nó, thật sự đạo đức giả, phì!"

"Tốt, tốt lắm, Lôi Ân, ngươi hôm nay rất có khí phách!" Phỉ Long bị Diệp Phong chửi mắng mắt lộ hận ý, đưa tay ý bảo mỹ nhân bên cạnh ý lui về phía sau.

Đám người chung quanh thấy Phỉ Long và cầm thú Nam tước muốn đánh nhau, sợ gặp phải phiền toái, lập tức bắt đầu lui về phía sau , rất nhanh chóng tạo cho hai người bọn họ một khoảng đất trống chừng trăm mét vuông.

“Phỉ Long đoàn trưởng giết cầm thú, Phỉ long đoàn trưởng cố lên!”

“Phi Long đoàn trưởng tất thắng!”

Một ít người trong đám thống hận Lôi Ân có gan lớn, không ngừng cỗ vũ.

Người phụ trách nơi đấu giá nhìn thấy tất cả mọi người đều chú tâm xem náo nhiệt, đành phải tạm dừng cuộc đấu giá lại, trong lòng cảm thấy mơ hồ. Không hiểu được hai người bọn họ vì cái gì mà lại khích động như vậy?

“Thiếu….. Thiếu gia, chúng ta lần này ra ngoài không có dẫn theo hộ vệ a!” Ba Nhĩ khẩn trương đứng ở bên cạnh Diệp Phong nhỏ giọng nhắc nhở. Y không thể ngờ được, thiếu gia nhát gan này lại có thể can đảm công khai mắng Phỉ Long.

Diệp Phong nghe vậy cũng không nói gì, phất tay ra lệnh cho Ba Nhĩ lùi về phía sau, một mình hắn đối mặt với Phỉ Long cao lớn và anh tuấn!

Kỳ thật hắn cũng không biết giờ thực lực của chính hắn hiện tại như thế nào, nhưng mà hắn còn có Tiêu Diêu Kiền Khôn Bộ. Hắn chắc rằng, nếu đánh không lại thì cũng có thể chạy, để sau này tìm biện pháp chỉnh tên Phỉ Long. Bởi vì hắn từng là một người cho tới giờ chưa hề chịu thiệt.

Phỉ Long nhìn Diệp Phong với thái độ khinh thường, trong trí nhớ của hắn, tên tiểu tử đối diện này ngay cả người cường tráng bình thường đánh không lại, quát: “Tên súc sinh ỷ thế hiếp người kia, hôm nay ta muốn cho ngươi biết cái gì là muốn sống cũng được, muốn chết cũng không xong!”

“Tốt, để xem ai là tên súc sinh ỷ thế hiếp người?” Diệp Phong nhìn Phỉ Long rồi đáp lại.

“Thiếu trang chủ, súc sinh ỷ thế hiếp người là ngươi…...” Phỉ Long mở miệng mắng, nhưng phát hiện có cái gì không đúng, nổi giận bước đến để giáo huấn Diệp Phong.

Vừa đúng lúc, có một cái đầu đỏ, là một trung niên cao lớn mặt một bộ đồ quý tộc màu đen, đột nhiên từ đám người nhảy ra, cầm kiếm chắn trước người Diệp Phong

## 5. Chương 5 – Câm Thú Phát Uy, Mỹ Nam Cật Biết

Tây Lạp Nhĩ- Khoa Đức, tóc đỏ râu rậm, mặt mày đoan chính, một trong tứ đại thân vệ của Lạc Khắc, thất giai liệt diễm chiến sĩ. Chính là theo lệnh của Lạc Khắc bí mật theo bảo vệ thiếu gia, vừa rồi ẩn trong đám người do thấy Phỉ Long muốn động thủ nên hiện thân bảo vệ thiếu chủ.

Thực lực của cường giả không phải mắt thường có thể nhìn thấy, chỉ có chính thức động thủ mới có thể lãnh hội. Phỉ Long nhìn Tây Lạp Nhĩ, sớm nhận ra y, cũng biết thực lực của y, trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm chỉnh, nhìn Diệp Phong cười nhạo nói: “Thì ra là có dẫn theo trợ thủ, khó trách hôm nay ngươi khoa trương tự đắc như vậy!”

“Phỉ Long, hôm nay bổn thiếu gia không cần bất cứ kẻ nào hỗ trợ, tự thân ta sẽ lãnh giáo thực lực của ngươi!” Diệp Phong khinh thường hừ nhẹ, quay sang Tây Lạp Nhĩ nói: “Ngươi lùi lại phía sau!”

"Thiếu gia, ngài thực sự không đánh lại hắn, hãy để cho ta!”. Tây Lạp Nhĩ quả thực không tưởng tượng được thiếu gia lại muốn động thủ, lại còn lớn mật đến thế, cứ như hắn trước đây thì đã để y động thủ mới đúng chứ?

“Lui ra phía sau, ta tự mình đến!” Diệp Phong trừng mắt nhìn Tây Lạp Nhĩ quát nhẹ, ánh mắt lộ ra thần sắc bất mãn.

Tây Lạp Nhĩ lập tức khó xử, không biết làm thế nào cho đúng. Phỉ Long cũng không để hắn có thời gian tự hỏi, mở miệng quát khẽ muốn cả hai cùng tiến lên. Tay phải y nắm lại thành quyền, ngưng tụ quang minh đấu khí, cất bước tiến về phía hai người.

Tây Lạp Nhĩ thấy vậy đang muốn nghênh tiếp Phỉ Long, đột nhiên cảm thấy mắt hoa lên, Diệp Phong đã xuất hiện phía trước y, nhanh chóng nhắm về phía Phỉ Long.

Phỉ Long cũng không thấy rõ DIệp Phong bằng cách nào chiếm lấy vị trí phía trước Tây Lạp Nhĩ. Nhưng mà y không thể nghĩ nhiều. lập duỗi quyền đang mang quang cầu quang minh đấu khí ra, quát khẽ một tiếng, dưới chân tăng tốc, tiếp tục vận dụng đấu khí.

Quang cầu trên hữu quyền nhất thời tăng mạnh, lấy bản thân y làm trung tâm hóa thành một quang cầu từ quang minh đấu khí lớn hơn cả thân người, cùng cả người y vọt tới trước. Quang cầu cùng với kình phong chạm nhau làm mặt đất sinh ra nứt vỡ, uy thế thật kinh người!

Diệp Phong chỉ nhìn thấy tình trạng của Phỉ Long lúc này như đồng nhất với quang cầu nhằm thẳng vào người hắn, còn bóng dáng của chính Phỉ Long đã không thấy đâu

Trong đầu mau chóng suy nghĩ nhằm tìm ra tuyệt học thích hợp, Diệp Phong nhún mình nhảy lên, vượt lên hẳn ba trượng khỏi mặt đất, chân trái gập lại một nửa, chân phải vươn ra nhằm vào Phỉ Long ở dưới, vận hành chính khí trong thể nội, thân hình đột nhiên xoay tròn cực nhanh trong không trung.

“Truy Phong Cuồng Long toản!”

Diệp Phong thét lên một tiếng lớn, chân khí cuồn cuộn tuôn ra khỏi cơ thể, bao bọc quanh người hắn rồi cũng xoay theo hướng xoay của hắn. Cả thân hình hắn trông như một đầu rồng bạch sắc đang xoay tròn, tập kích cực nhanh thẳng xuống vòng tròn màu trắng của Phỉ Long!

“Oanh…..”

‘Đầu rồng’ ấy va chạm cùng với vòng tròn màu trắng, bạo phát ra tiếng ầm ầm, kình phong nổi lên, cát bụi bay mù mịt, mặt đất bị vỡ ra vì không chịu nỗi. Đám người chung quanh bị làm cho hoảng hốt phải lùi về phía sau sợ kình phong quét trúng.

Cát bụi tạm lắng xuống, Diệp Phong và Phỉ Long đứng cách nhau không quá năm thước, không nói gì chỉ dừng lại nhìu đối phương.

Diệp Phong thấy cánh tay áo bên phải của Phỉ Long rách tơi tả, vẻ mặt đắc ý vô cùng

Phỉ Long dĩ nhiên có vẻ mặt như không tin được. Căn bản y không thể tưởng tượng được cái tên trong mắt hắn là phế vật này lại có khả năng xuất ra chiêu thức kỳ diệu như thế.

Quan trong nhất là Quang Minh trùng kích đạn của y lại có thể bị long hình kình ký của Diệp Phong dễ dàng hóa giải. Nếu không có đấu khí hộ thể thì một kích vừa rồi, cả cánh tay phải của hắn sẽ bị phế đi!

“Quang minh nữ thần tại thương, Phỉ Long đoàn trưởng lại bị bại trong tay của tên nam tước cầm thú này, sao lại có thể như thế được? Chưa từng nghe qua tên nam tước cầm thú này biết võ công. Hơn nữa hắn vừa mới sử dụng chiêu gì mà xuất hiện cả một đầu của một con cự long?”

“Đúng, đúng, chuyện này sao lại xảy ra? Hắn mà biết võ công, chẳn phải cả cư dân trong thành đều không còn đường sống với hắn nữa sao?”

Đám người chung quanh nhìn hai người bọn họ đang đứng giữa sân, vẫn như không có gì, đều đều bình luận.

Tây Lạp Nhĩ và Ba Nhĩ chăm chăm nhìn vào thiếu gia. Trên mặt họ lộ vẻ không thể tin được. Bọn họ ở trong phủ đã nhiều năm rồi, chưa từng thấy thiếu gia họ sử dụng võ công. Khí lực của thiếu gia ngay cả một hạ nhân cũng không bằng. Vậy mà bây giờ lại có thể đột ngột xuất chiêu?

“Không ngờ tên phế vật ngươi lại ẩn tàng thực lực!” Phỉ Long nhìn Diệp Phong rồi cười lạnh. Hắn bắt đầu vận hành đấu khí, chuẩn bị toàn lực đánh bại Diệp Phong, để lấy lại mặt mũi!

“Hắc hắc, ta cũng không ngờ ngươi ngụy quân tử đến mức như vậy !”Diệp Phong đắc ý cười nhạo, vừa rồi uy lực của Truy Phong Cuồng Phong Toản làm hắn thập phần hài long. Vì không muốn Quang Minh giáo đình gây phiền toái, hắn vẫn chưa có sử dụng ma khí.

Kì thật hắn biết rất rõ vừa rồi làm sao có thể phá được quang cầu của Phỉ Long. Tất cả bởi vì Truy Phong Cuồng Long Toản này xoay tròn như hình đầu rồng công kích chỉ nhằm vào một điểm nên đã thắng lợi.

Nếu như chỉ so sánh về khí, hắn căn bản không thể mạnh mẽ bằng Phỉ Long. Mặc dù đấu khí có nhiều thì uy lực cũng không bằng chân khí, mà hắn vẫn chưa xuất ma khí.Bất quá đấu khí của Phỉ Long rất thâm hậu, hơn nữa còn là kỵ sĩ, vẫn chưa dùng tới Thần Tốc Chi Thương và ma sủng ”Quang Minh độc giác thú”. Thật sự mà nói thắng bại vẫn chưa xác định được.

Phỉ Long bị Diệp Phong lăng nhục đến mất cả mặt mũi. Từ không gia giới chỉ ở cánh tay bên phải lấy ra Thần Tốc Chi Thương màu bạc dài ba thước, chỉ về phía Diệp Phong, không ngừng truy kích.

“Ha ha ha, ngụy quân tử, ngươi nên lần nữa chiêu xuất tọa kỵ của ngươi đi!”Diệp Phong thản nhiên mở miệng cười nhạo. Cùng lúc chân hắn sử dụng “Tiêu diêu càn khôn bộ”, đệ nhất giai “Tàn ảnh”, nhanh chóng lui ra sau hơn mười thước, để lại ba đạo tàn ảnh cho Phỉ Long phát tiết.

Hai ngón tay trỏ và ngón giữa chập lại, vận khởi chánh khí trong cơ thể nhắm về phía Phỉ Long. Chân khí Toàn Long Chỉ “ xuy xuy” điên cuồng bắn ra. Từng đạo chánh khí hình rồng màu trắng từ hai ngón tay khiến cho Phỉ Long tránh trái né phải vô phương phản kích.

"Thiên Nột, như thế nào lại có võ công đáng sợ như vậy? Hắn như thế nào có thể biến Quang Minh đấu khí thành hình dáng đầu rồng? Lại có thể vừa lớn vừa nhỏ, vừa dài vừa ngắn."

"Loại võ công này, ta xem giống ma pháp! Một loại võ công rất thần kỳ. Các ngươi không thấy được vừa rồi của hắn? Liên tục để lại ba cái bóng, thật đáng sợ!"

Đám người chung quanh nhìn thấy đã ngớ ngẩn. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cầm thú nam tước lại lợi hại như vậy. Đoàn trưởng Liên Minh hoàng gia kỵ sĩ đoàn, thất giai Quang Minh kỵ sĩ, lại bị hắn làm cho không thể phản kích lại!

Chân khí Toàn Long Chỉ công kích cự li xa thật là bá đạo, tốc độ cực nhanh, kình lực mạnh, Diệp Phong liền đó liên tục phát ra. Bởi vì hắn không có biện pháp nào trực tiếp cương ngạnh với đối thủ, thêm nữa hắn còn có Tiêu Diêu Kiều Khôn bộ!

Đối với mọi người thì Trung Hoa võ học lại bị hiểu lầm là võ công của Quang Minh đại lục, Diệp Phong tâm trạng rất khinh thường, tỏ vẻ không để ý đến mọi người. Khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ tuyệt đối, chính là lúc Trung Hoa võ học dương danh cả đại lục!

"Lọc cọc lọc cọc ….. lọc cọc lọc cọc ….. lọc cọc ….."

Đang lúc Diệp Phong đánh chưa thoả mãn, Phỉ long vẫn còn chật vật, một đội toàn thân chiến mã đều mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường thương tam thước, đột nhiên phi tới. Tiếng vó ngựa lọc cọc càng ngày càng gần!

Ta khinh, thành viên của hoàng gia kỵ sĩ, thủ hạ của tên ngụy quân tử. Diệp phong nhìn đám kỵ sĩ tới gần, liền đình chỉ công kích, chuẩn bị xem bọn chúng đến làm để gì!

"Đoàn trưởng, bệ hạ ra lệnh cho ngài tức khắc vào cung!" Một gã kỵ sĩ xuống ngựa, với cặp mắt hung hăng nhìn Diệp Phong, rồi quay sang Phỉ Long thi lễ.

Phỉ Long nghe vậy nhíu mày, trừng mắt nhìn Diệp Phong, giọng căm hận nói: "Lôi Ân, bệ hạ triệu kiến ta không thể không đi, hôm nay việc này tạm bỏ qua. Đợi ta làm xong công vụ, chúng ta cùng đấu lại!"

"Tốt thôi, Mạt La đệ nhất ngụy quân tử, mĩ nam chó má, bổn thiếu gia tuỳ thời phụng bồi!" Diệp phong như lão tử nói không ngừng, gật đầu cười hì hì. Khả năng đánh cái thứ vật này cũng thật thách thức a. Nếu không có một điểm tự tin, thì ngay cả chiếc giày của hắn cũng biến mất luôn.

Phỉ long nắm chặt bàn tay, căm tức nhìn Diệp Phong, xoay người đưa tuyệt sắc mỹ nhân lên ngựa rồi rời đi khỏi chỗ đó.

Như thể trong lòng bị ủy khuất vì mất hứng, tuyệt sắc mỹ nhân lúc gần đi tức giận liếc mắt nhìn Diệp Phong , trong miệng còn nhẹ nhàng mắng: "cầm thú vô sỉ!"

Đám người chung quanh thấy thế lại bắt đầu bàn tán, có một bộ phận người đã bắt đầu chạy đến mất dép, chính là đám người vừa chửi Cầm Thú Nam Tước, sợ sẽ bị trả thù!

"Thiểu ….. thiếu gia ….. người có võ công?" Ba Nhĩ đi tới gần Diệp Phong, liền khẩn trương hỏi. Tây Lạp Nhĩ thần tình cũng nghi hoặc nhìn thiếu gia của y.

"À, không cần kỳ quái, bổn thiếu gia là gần đây mới học, nên các ngươi không biết là rất bình thường!" Chỉ một chút thì đã làm hạ uy danh của kẻ nguỵ quân tử Phỉ Long kia, Diệp Phong trong lòng rất thoải mái, nghe thấy lời hỏi han liền mỉm cười trả lời. Rồi hắn quay về phía phách mại đài hô to:" Này này, phách mại viên, tổ chức đấu giá nhanh lên một chút, mất thời gian của bổn thiếu gia!"

Trên phách mại đài, phách mại viên nghe tiếng lập tức gật đầu nghiêng mình tỏ ý đã hiểu. Căn bản là không cần Diệp Phong nói, bọn họ cũng phải tiếp tục công việc.

Sau khi nhân viên trường phách mại ổn định lại trật tự, cuộc đấu giá tiếp tục. Diệp Phong kiêu ngạo ngồi ở ghế phía dưới phách mại đài, quan sát đồ đầu giá ở trên. Tây Lạp Nhĩ nghĩ lại nên báo cáo việc này với lão gia, liền xin cáo lui rời khỏi.

Ba Nhĩ, chó săn trung thành của Diệp Phong, đứng ở phía sau thiếu gia, nhìn đi nhìn lại đám người chung quanh, tìm xem có ai giống tên hỗn đản vừa cổ vũ cho Phỉ Long. Làm tới mức đám người chu vi đều khẩn trương không dám nhìn y, đều không muốn bị cái con chó thúi của tể tướng phủ tìm làm phiền.

## 6. Chương 6 : Kế Hoạch Ác Độc

Bằng hữu của Lôi Ân phần đông đều là bại hoại, trong đó hai tên thân với hắn nhất, gọi hắn là lão Đại. Chính là Ai Đức – Khố Lí Nê và Khải Đặc – Mễ Liệt Tư.

Hai tên đó cùng tuổi với Lôi Ân. Phụ thân bọn chúng cũng đều là bá tước. Cả hai thuộc dạng háo sắc, tuy thua Lôi Ân, nhưng cũng rất bại hoại. Có điều bọn chúng cũng có chút bản lãnh, không giống như tên cẩu Lôi Ân trước đây một điểm cũng không có.

Ai Đức, tứ giai điện kiếm sĩ, tướng mạo quá xấu xí, thân hình thì mập mạp, thêm vào cái mớ tóc của hắn màu xanh, làm người ta nghĩ rằng hắn ăn ở rất dơ dáy.

Khải Đặc, tứ giai liệt diễm kỵ sĩ, đầu tóc thì màu tím, tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, trông có vẻ dễ nhìn!

Khi hai tên bại hoại này ở tại trường đấu giá, lúc Diệp Phong xuất hiện, bọn chúng muốn gặp mặt một chút. Nhưng khi thấy Diệp Phong muốn đánh nhau với Phỉ Long, bọn chúng bị hù dọa, phải đi cùng nhau ra ngoài. Trước kia Phỉ Long chưa đụng chạm gì đến bọn chúng.

Ngay cả bọn chúng cũng thấy ngạc nhiên, lão Đại lại có thể cùng Phỉ Long đánh nhau. Bất kể chúng không rõ vì sao lão Đại trở nên lợi hại như thế, chúng cũng vội chạy đến bên cạnh lão Đại mà tâng bốc.

Hai tên bại hoại này ở trong đám người, hưng phấn chạy đến chỗ ngồi của của Diệp Phong, ra vẻ quan tâm:” Lão Đại, chúng ta ở nhà thì nghe nói người có võ công, đúng thế không?”

Diệp Phong đang ở tại trường đấu giá, nhìn thấy Ai Đức và Khải Đặc, rồi đứng dậy gõ vào đầu mỗi tên một cái:” Ta xx hai ngươi oo. Trong đám người xem, ta không thấy hai ngươi ở đâu a? Lúc ta đánh nhau cũng không có mặt, đúng là một chút nghĩa khí cũng không có!”

“A, lão Đại, xin lỗi, chúng ta biết sai rồi, chúng ta thật sự bị Phỉ Long hù dọa đến phát sợ. Ô ô, người tha thứ cho chúng ta nha!” Ai Đức và Khải Đặc không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, trong lòng không suy nghĩ bèn thốt lên xin tha thứ.

Diệp Phong nhìn bộ dạng đáng thương của hai tên bại hoại đó chỉ còn cách mỉm cười. Loại người như thế biết cái gì là nghĩ khí, mà lại giảng giải nghĩa khí cho chúng, thật nực cười. Nghĩ lại, tuyệt sắc mỹ nhân bên cạnh Phỉ Long thật kiêu kỳ và dùng nhãn thần câu dẫn nam nhân, trong lòng hắn cảm thấy không tốt.

Vì vậy quay qua hai tên bại hoại mà hỏi:” Các ngươi có biết tiểu nữu bên cạnh Phỉ Long kia là ai không? Trước kia ta chưa từng thấy qua?”

“ Biết, biết, ả đó ngon lắm đó, là vũ cơ trong ca vũ song cơ chỉ bán nghề không bán thân của Mạt La đế quốc chúng ta, U Nguyệt Nhi - Mễ Lạp. Mới gần đây vừa bị Phỉ Long câu được!" Ai Đức và Khải Đặc trả lời lưu loát.

“Ta khinh, làm như là ghê gớm lắm, nguyên lai là một kỹ nữ? Một ca kỹ bán nghệ không bán thân? Ha ha, đã làm kỹ nữ còn muốn thờ trinh tiết nữa sao?” Diệp phong ngồi lại xuống ghế, chỉnh lại hai đầu gối, thần tình khinh bỉ xem thường

“ Đúng a, lão Đại, câu nói này thật mới lạ a. Nàng ta dĩ nhiên muốn thờ trinh tiết đó!” Ai Đức và Khải Hoa tâng bốc không ngừng, như thể là các lời nói của Diệp Phong đều là mới lạ.

“ Tiểu nữu đó lúc đi còn trừng mắt liếc ta, như thể đang thầm chửi rủa ta. Bổn thiếu gia cảm thấy rất tức giận. Nếu ả là người của Phỉ Long, các ngươi nói thử xem ta nên xử lý như thế nào?” Diệp Phong lấy ra một gốc Thanh Sảng Tiêu Hồn, Ba Nhĩ tức khắc khẩn trương hơn.

“Lão Đại tức giận, hậu quả thật nghiêm trong a!” Ai Đức và Khải Đặc hắc hắc cười gian, rồi kề vào tai Diệp Phóng để nói về cái ‘kế hoạch ác độc’

Phi, hai tên xấu xa này, mẹ nó, nhưng mà kế hoạch đó cũng có chút ý tứ. Diệp Phong nghe xong cái kế hoạch đó cười thầm trong lòng, nhưng trong miệng thì tỏ vẻ khích lệ hai tên bại hoại xấu xa đó.

“Vật đấu giá tiếp theo là một thanh Quang Minh chi kiếm do cương thiết chế tạo, kèm theo ngũ cấp quang hệ ma tinh .Có thể làm tăng uy lực Quang Minh đấu khí và Quang Minh ma pháp lên hai tầng. Giá bắt đầu là hai vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất phải hai ngàn kim tệ!" Tên nhân viên phụ trách đấu giá cầm trên tay một thanh trường kiếm màu bạc dài bốn xích, khoan hai thốn, báo lên công hiệu và giá trị.

“ Oa, tăng hai lần uy lực quang minh đấu khi và quang minh ma pháo? Đúng là bảo vật!” Mọi người tại đó đều lớn tiếng, Báo Giới Dục Đắc kiếm này chỉ trong chốc lát đã tăng giá lên đến ba vạn năm ngàn kim tệ.

Tăng hai tầng quanh minh đấu khí không phải là tăng hai tầng chân khí sao? Diệp Phong tham lam nhìn chằm chằm vào quang minh chi kiếm, nháy mắt Ba Nhĩ một cái. Ba Nhĩ lập tức hô lớn:” Lôi Ân thiếu gia chúng ta trả 4 vạn kim tệ!”

Không có Phỉ Long ở đây, mọi người chung quanh khi nghe cầm thú nam tước thích cây kiếm này, nhất thời không ai dám ra giá tiếp tục nữa. Bọn họ ai cũng không muốn đắc tội với tên cầm thú nam tước này, bởi vì phía sau lưng hắn còn một lão cầm thú, Lạc Khắc tể tướng!

Không có ai ra giá tiếp tục, nhân viên phụ trách đấu giá gõ ba hồi, rồi Diệp Phong lấy bộ ma pháp đưa cho Ba Nhĩ trả tiền. Quang Minh chi kiếm đã tới tay hắn dễ dàng. Ai Đức và Khải Đặc tiếp tục bợ đít hớn, luôn miệng xưng tán lão Đại uy phong!

Diệp Phong đến trường đấu gia lần này, mục đích chỉ là lấy được một thanh kiếm tốt. Bởi vì Lạc Khắc thích nhất là kim tệ và nữ nhân, đối với vũ khí lão ta không có quan tâm. Ở Tể tướng phủ mà không tìm được một thanh kiếm tốt a.

Mục đích đã đạt được, Diệp Phong cũng không còn tâm trí ở lại nơi này. Hắn từ chối hảo ý của Ai Đức và Khải Đặc đến Tiêu Hồn lầu mua vui, cùng Ba Nhĩ đi về Tể tướng phủ.

Tại đại sảnh phủ Tể tướng, Lạc Khắc một chút võ công hay ma pháp đều không biết. Nhưng khi lão nghi Tây Lạp Nhĩ bẩm báo lại, biết được thằng cháu này lại có một thân võ công, thì cực kỳ chấn động. Lão nhất định ở tại đại sảnh chờ thằng cháu này trở về.

Diệp Phong về phủ từ trong miệng của hạ nhân biết được lão đang chờ hắn ở đại sảnh. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ tới việc này, vì vậy hắn mỉm cười ung dung đi vào đại sảnh.

“ Cháu yêu, ta nghe Tây Lạp Nhĩ nói ngưới biết võ công, thật là điều khó hiểu a. Lại còn đối đầu với tên Phỉ Long, có đúng là sự thật không?” Lạc Khắc vừa thấy hắn tiến vào đại sảnh, lập tức tra hỏi hắn.

Diệp Phong chỉ cười rồi gật đầu:” Đúng, lão nhân, con cũng chỉ vừa mới học được một ít võ công thôi!”

“Cái gì? Vừa mới học được? Cháu học của ai?” Lạc Khắc nghi hoặc hỏi.

“ Học trong mộng, có một vị là Trung Hoa chi thần, là học của thần linh!” Diệp Phong cất tiếng trả lời

Trung Hoa Chi Thần? Lạc Khắc nghe xong không khỏi cau mày nhìn Diệp Phong, như thể không tin vào lời nói của hắn. Lão đi một vòng quanh hắn, để ý đặc biệt đến phía sau cổ của hắn có một vết nhỏ màu đen. Lão chắn chắn đây là đúng là cháu của lão rồi mở miệng tiếp tục hỏi:

“ Trung Hoa Chi Thần là thần nào? Người đó trong mộng dạy cháu cách thức tu luyện hả? Mà người đó vì sao lại muốn dạy cho cháu?”

“Lão ta nói là lão ấy là một vị thần ngàn năm. Bởi vì quyển sách đánh trúng cháu, cho nên nói với cháu là cháu có duyên với lão. Vì thế lão dạy cho cháu, lão chỉ truyền khẩu quyết lại cho cháu, còn phần tu luyện được hay không thì phải do chính cháu thực hiện.” Diệp Phong cười thầm trong lòng, miệng thì nói liên tục.

Liên quan đến cái quyển sách đó ư? Lạc Khắc nghe xong tựa rất mê hồ, không thể biết đâu là thật giả.

Diệp Phong thấy thần tình lão ta cũng tỏ vẻ bất mãn:” Lão nhân, người lại dùng thái đó là sao vậy, không tin cháu sao?”

“ Cháu yêu, gia gia làm sao lại không tin ngươi được. Chỉ có điều việc này hơi đột ngột, thật là cho giật mình được. Cháu yêu có thể cùng Phỉ Long đánh nhau làm cho gia gia thêm phấn chấn. Gia gia cao hứng còn không kịp nữa là!” Lạc Khắc vội vàng giải thích.

“ Ha ha, tốt thật, cháu về phòng trước. Người cấp cho cháu một thị nữ mới, cháu còn chưa vui vẻ với ả!” Diệp Phong ha ha cười lớn, chuẩn bị rời đi. Hắn chợt trông thấy tay trái của Lạc Khắc đang có ba giới chỉ màu vàng, nói:” Lão nhân, người một tay đeo một lúc ba cái không gian giới chỉ, thật xa xỉ quá. Người có thể tặng bớt cháu một cái để sau này còn có chỗ sử dụng.”

“Ngươi, thật hỗn xược, lúc trước muốn ngươi thì ngươi không nhận, bây giờ lại nói ta xa xỉ!” Lạc Khắc tức giận, gõ vào đầu Diệp Phong một cái, rồi tiện tay lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho hắn.

Loại không gian giới chỉ này không phải là của hiếm gì, nhưng dĩ nhiên là rất đắc. Giá của nó dựa vào cái khoảng không gian lớn nhỏ trong đó, do luyện kim thuật sĩ làm ra. Cái của Lạc Khắc tuy chỉ có hai mươi thước vương, nhưng nếu đem đi bán đấu giá thế nào cũng bán được hơn hai trăm vạn kim tệ. Đúng là hỏi không đúng chỗ a!

Diệp Phong cười hì hì rồi đi. Lạc Khắc ngồi xuống ghế rồi nói thật nhỏ tiếng:” Trân Ny Phật, ngươi có nghĩ là võ công của thiếu gia do vị thần linh đó truyền lại không?”

Lão vừa dứt lời, từ nóc nhà của đại sảnh đột nhiên có một thân ảnh mặt bộ y phục màu đen, thân hình có đường cong thất mê người. Một nữ nhân tóc vàng che mặt, từ từ đáp xuống:” Những điều thiếu gia nói thật quá thần kỳ, thật có một chút nghi ngờ. Nhưng mà ta thấy lão gia đã xác định hắn chính đích thị là thiếu gia, ta nghĩ người cũng không phải lo lắng gì thêm!”

“Ân, xem ra là ta quá đa tâm rồi. Lôi Ân có võ công cũng là chuyện tốt. Ít nhất Tây Tư không dám vì cái tước vị, mà dễ dàng xuống tay với nó!” Lạc Khắc nói rất nhỏ, trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng.

## 7. Chương 7 - Thượng Sàng, Thương Tễ Lộ Lộ

Trong phòng Diệp Khai, Lộ Lộ thân mặc y phục bằng sa mỏng màu tím, đang cầm vải lau chùi bàn ghế, mái tóc mêm mại được vén lên sau tai, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết tràn đầy vẻ chân chấc.

Diệp Phong cầm Quang Minh chi kiếm, lơ đãng tiến vào phòng, thấy Lộ Lộ đang cúi đầu sát cái bàn nên không chú ý đến cửa ra vào. Hắn liền cất kiếm vào không gian giới chỉ, lặng lẽ tới phía sau Lộ Lộ, hai tay từ sau ôm lấy eo lưng mềm mại như rắn nước của nàng, thổi nhẹ vào tai nàng một cách xấu xa.

Lộ Lộ bị Diệp Phong làm giật mình, quay đầu lại thấy thiếu gia liền thở phào nhẹ nhõm, nũng nịu nói nhỏ:“ Thiếu gia, người thấy ta lau cái bàn này có được không?”

Hai bàn tay của Diệp Phong giở trò xấu, từ eo lưng tiến lên bộ ngực căng tròn nhô cao của Lộ Lộ, trước tiên sảng khoái nắm giữ trong tay, rồi buông nàng ra mỉm cười nói: “Lau bàn gì chứ, Lộ Lộ láu lỉnh, mau gọi hạ nhân nấu nước để tắm, toàn thân mồ hôi thật khó chịu!”

Lộ Lộ bị Diệp Phong sờ nắn đến mặt mũi đỏ hồng, vừa nghe hắn nói lập tức vâng lời, khi đi còn lưu lại một trận u hương, bảo hạ nhân nấu nước đổ vào thùng gỗ lớn để tắm.

Quả thật thấy rõ, có tiền có quyền thật là tốt, lão tử nhất định vui vẻ ở lại thế giới này, tận tình hưởng thụ tất cả. Diệp Phong nhìn bọn hạ nhân bận rộn mà thầm nghĩ trong lòng.

Bọn hạ nhân bận rộn một lát thì cũng xong việc, Lộ Lộ đóng tất cả các cửa lại. Diệp Phong dưới sự phục vụ của Lộ Lộ đang thẹn thùng đã cởi hết y phục trên người rồi bước vào bồn tắm, từ miệng hắn phát ra âm thanh khoan khoái, cuộc sống thế này thật tuyệt diệu.

Lộ Lộ giúp Diệp Phong tắm không phải lần đầu, bất quá nàng vẫn là thiếu nữ, lần nào cũng mang gương mặt nhỏ đang xấu hổ đỏ bừng như quả táo chín.

Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy Lộ Lộ đang sau lưng chà xát vai hắn, nảy ý ám muội, cười hắc hắc nói: “Lộ Lộ, nàng cũng đến tắm đi!”

"Cái này, cái này, thiếu gia, nô tỳ không dám, như vậy không đúng quy cũ. Nô tỳ chỉ là hạ nhân, như thế nào có thể cùng ngài tắm chung, để nô tỳ giúp thiếu gia tắm!" Lộ lộ thẹn thùng đáp.

"Cái quy cũ chó má nào, bổn thiếu gia nói mới là vương đạo!" Diệp Phong muốn cùng Lộ Lộ tắm, cho nên chẳng dễ dàng buông tha nàng, từ miệng phát ra âm thanh nhẹ nhàng khoan khoái, liền đứng dậy mang Lộ Lộ bế lên, tháo đôi hài của nàng ra, rồi ngồi trở lại trong bồn tắm.

“Thiếu gia, người như vậy, nô tỳ không có cách nào phục vụ người tắm rửa….." Lộ Lộ mặc quần áo đã bị ôm chặt giữa bồn tắm, ngồi ở trên đùi thiếu gia, lập tức toàn thân như có gì xuyên qua, khẩn trương đến phát run.

"Hắc Hắc, không có gì, hôm nay thiếu gia tắm cho nàng!" Diệp Phong cười dâm dật rất vô sỉ, ma trảo nơi tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc đồn đầy đặn săn chắc. Hưởng thụ da thịt mềm mại, làm hắn cả người huyết mạch như phun trào, tiểu hòa thượng giữa hai chân, căng cứng dưới ngọc đồn của Lộ Lộ.

"Thiếu gia….." Lộ Lộ bị Diệp Phong làm vậy càng ngượng ngùng, chẳng biết như thế nào, thân thể mềm mại ngồi trên đùi hắn cảm giác như có gì đó cưng cứng chuyển động như đang uy hiếp nàng.

Diệp Phong chính là thích hình dáng ngượng ngùng của Lộ Lộ. Tiểu mỹ nhân này ôn nhu ân cần, nhu thuận nghe lời. Thật sự là một hảo nữ hài hiếm có.

Lấy cái miệng rộng hôn vào cặp môi anh đào, Diệp Phong tham lam hút chặt lưỡi Lộ Lộ tận hưởng hương thơm trong miệng nàng, cảm giác thật mềm mại dụ người, thầm kêu lên sảng khoái!

Lộ Lộ liên tục bị thiếu gia xâm phạm, nhưng mà trước kia đều không có thô bạo như lần này. Nghĩ đến thiếu gia đêm nay có thể cướp đi trinh tiết của chính nàng, Lộ Lộ cảm thấy rất khẩn trương.

Hơn hai tháng ở chung với nhau, Lộ Lộ hiểu được thiếu gia tịnh không giống như hạ nhân khác kể lại, hung tàn nóng nảy, Ngoại trừ luôn chiếm tiện nghi, khi thì nói ra một ít thô khẩu, thiếu gia rốt cuộc là người rất tốt.

"Thiếu gia, có thể người sẽ tặng nô tỳ cho quý tộc khác?" Trong đầu tâm trí cảm thấy rất xáo trộn, Lộ Lộ nghĩ tới lời hạ nhân nói, thiếu gia có sau khi hưởng thụ thị nữ thì sẽ cùng với nhưng quý tộc khác trao đổi với nhau, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không nhịn được mở miệng hỏi.

Diệp Phong đang hôn lên cái gáy trắng mịn của Lộ Lộ, hai tay vuốt ve cặp đùi bóng loáng. Nghe nàng nói xong, nghĩ đến cái trò trao đổi nữ nhân của tên Lôi Ân trước kia, không nhịn được trong lòng mắng to đồ biến thái, miệng mỉm cười an ủi: “Lộ Lộ chu đáo như vậy, xinh đẹp như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nhượng nàng cho nam nhân khác, nàng vĩnh viễn thuộc về ta!”

Lộ Lộ nghe vậy mới phần nào yên tâm, nghĩ lại lời thiếu gia nói nàng vĩnh viễn là của hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngượng ngùng tựa vào vai trái của thiếu gia.

Diệp Phong thấy được nụ cười của Lộ Lộ, trong lòng cực kỳ đắc ý. Lộ Lộ, nàng thị nữ này tuy thân thể bị hắn dùng vũ lực chiếm giữ, nhưng đối với hắn lại có cảm tình, tuyệt đối trung thành, thật là càng thêm tuyệt vời!

Cảm thấy trong nước y phục trên người của Lộ Lộ vướng víu, Diệp Phong thô lỗ xé bỏ từ dưới lên trên. Bàn tay lợn càng thêm hung hăng khắp nơi, từ đôi chân mảnh mai lả lướt, đùi ngọc thon dài hoàn mỹ, đồn bộ đầy đặn mê hồn, đến thắt lưng mảnh khảnh mềm mại, cuối cùng tham lam ôm cả bộ ngực sữa no tròn.

Quần dài bị xé rách, Lộ Lộ trên người chỉ còn lại quần áo lót, nội y bị nước thấm ướt, trên bộ ngực sữa hai điểm hồng ẩn hiện, thập phần dụ nhân.

Diệp Phong thấy dục hỏa đã lên cao, mà đã hôn đã sờ soàn đủ rồi, ôm lấy Lộ Lộ ra khỏi thùng tắm, cứ như vậy đặt Lộ Lộ vẫn đang ướt sũng lên trên giường. Liền sau đó phá bỏ đi phòng bị cuối cùng trên người nàng. Một thân thể mềm mại trần truồng hoàn toàn hiển lộ trước mắt sắc lang.

Tách cặp đùi ngọc thon dài kiện mĩ của Lộ Lộ ra. Diệp Phong thấy nàng ngượng ngùng nhắm mắt, hắn vui sướng cười hắc hắc, áp tới thân thượng Lộ Lộ, chuẩn bị tiến vào.

Mùi thơm từ cơ thể thiếu nữ tràn ngập khắp căn phòng, một đại sắc lang cùng một con cừu non đang trên giường lên xuống triền miên, lang suyễn dương ngâm, thật là tiêu hồn!

Đang lúc Diệp Phong tiêu hồn hưởng thụ, Tây Tư khi nghe được tin đồn Diệp Phong đánh nhau với Phỉ Long, thật sự là mê võng, không nghĩ ra cháu trai phế vật vì sao trở nên lợi hại như thế. Thế nhưng có thể cùng Phỉ Long đánh nhau, xem ra không thể xem thường nó, phải chú ý hơn, cần thiết thì cử người làm cho nó hoàn toàn biến mất.

Hoa viên phía sau hoàng cung, một trung niên anh tuấn uy nghiêm - chính là kim phát quốc vương Lao Nhĩ - Mạt La đang đứng dưới bầu trời đây sao trong hoa viên, ngước nhìn lên trên trời, nhẹ nhàng nói: “Tả La, ngươi nghĩ sao về việc Lôi Ân đột nhiên có võ công?”

Tả La – Da Lộ, cửu giai tật phong kiếm sĩ, anh tuấn tiêu sái, khí tức bất phàm, là bằng hữu tốt nhất kiêm thị vệ của Lão Nhĩ. Khi hắn đang đứng ở phía sau quốc vương, nghe xong bèn đáp:” Dựa vào tin tức của mật thám, Lôi Ân đã sử dụng võ công kỳ lạ. Nhưng có điều là đấu khí của hắn thật sự không mạnh, có thể mới tu luyện thôi. Lạc Khắc là người tuy tham lam, nhưng thành tựu của lão ta đều do bệ hạ người ân tứ. Lòng trung thành của lão ta còn phải hỏi sao, nhưng mà trong tay lão ta không có binh quyền, bệ hạ cần gì phải lo lắng!”

Lao Nhĩ gật đầu đồng ý. Do Tả La nói rất đúng, Lạc Khắc đối với lão cũng rất trung thành. Nhưng còn Chiêm Mỗ Tư gia, ba vị trọng thần thì không thể không đề phòng!

Hôm nay nếu không phải mật thám theo dõi Phỉ Long, thì lúc triệu kiến Phỉ Long để tách y với Lôi Ân hai người ra. Uy Nhĩ và Lạc Khắc lại một phen đấu đá nhau!

Tại đại sảnh phủ Nguyên soái, Phỉ Long khi được bệ hạ triệu kiến vào hoàng cung, thì đã kể lại những việc đều không đúng sự thật. Y muốn tự tay giáo huấn tên Lôi Ân, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Lão Nguyên soái uy phong Uy Nhĩ – Chiêm Mỗ Tư, nghe cháu mình kể về cuộc đấu võ với Lôi Ân. Lão ta với chuyện Lôi Ân biết võ công, thần tình cảm thấy nghi hoặc, khi nghe cháu mình nói đến quốc vương bệ hả hỏi đế vấn đề mê võng, thì lập tức nhắc nhở:

“Phỉ Long, ngươi đã đi qua những nơi nào, gặp những người nào. Tất cả đều được mật thám báo lại với bệ hạ. Cha ngươi đang ở biên giới phương bắc, thống lĩnh một nữa binh lực, thì bệ hạ với chúng ta không thể không đề phòng. Hôm nay không nghĩ được ngươi cùng Lôi Ân xảy ra tranh chấp, thế nào bệ hạ cũng lấy cớ tách hai ngươi ra!”

Phỉ Long nghe xong đã tỉnh ngộ ra, nghĩ lại nếu mình thua về tay tên Lôi Ân, thật có hại a. Y trong lòng cũng không phục bèn thỉnh cầu:” Gia gia, con muốn khiêu chiến cùng tên Lôi Ân, tại võ trường đường đường chính chính đánh bại hắn, để lấy lại mặt mũi!”

Uy Nhĩ gật đầu đồng ý: “Ân, cái đó thì cũng có thể tìm ra chi tiết bản sự của hắn. Nhưng mà ngươi phải suy nghĩ xem làm cách nào đối phó được với thân pháp quỷ dị của hắn, rồi lúc đó đến khiêu chiến cũng không muộn!”

## 8. Chương 8 – U Nguyệt Nhi, Dâm Cụ Mật Thất

Hai ngày, thời gian gần hai ngày, cái thông báo về cuộc đối đầu của phế vật nhị thế tổ “cầm thú nam tước” Lôi Ân và đoàn trưởng hoàng gia kỵ sỹ đoàn Phỉ Long, khiến toàn bộ đế đô đều bàn luận sôi nổi, không ai không biết, không ai không hiểu.

Các đại nhân vật kinh ngạc, cầm thú nam tước vì sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế!

Các tiểu nhân vật hoảng sợ, cầm thú nam tước trước đó đã rất ác độc, giờ đây khẳng định lại càng thêm tàn nhẫn.

Lộ Lộ ân cần ôn nhu, hai ngày này quả thật rất hạnh phúc bởi vì thiếu gia sủng ái nàng rất nhiều. Không chỉ cho nàng biết sự vui sướng nhất thế gian, lại cấp cho nàng thẻ ma pháp có năm nghìn đồng tiền vàng để nàng quay về nhà gặp cha mẹ và đệ đệ.

Tại Quang Minh Đại Lục, một đồng tiền vàng tương đương với một trăm đồng tiền bạc, đủ để người bình thường sống trong một tháng. Lộ Lộ sau khi giao cho phụ mẫu chiếc thẻ ma pháp, rốt cuộc có thể không phải lo lắng đến cuộc sống của gia đình, số tiền vàng này đủ để người nhà sống cả đời vô ưu vô lự.

Diệp Phong thấy Lộ Lộ vui sướng khi đạt được điều mơ ước. Nhìn Lộ Lộ hạnh phúc hai ngày nay, đột nhiên phát hiện sự vui thích của việc cứu giúp người khác cũng là một điều không tồi. Rõ ràng, từ trước đến giờ không có cảm giác vui thích vì giúp người…..

Vào chính ngọ, mặt trời ở trên cao chiếu chói chang. Đêm qua Diệp Phong cuồng quá độ, dĩ nhiên hiện nay đang nằm trong giường ngủ gáy o o. Tư thế khá buồn cười.

Lộ Lộ mặc một bộ váy dài màu tím, đi vào phòng đánh thức hắn, bẩm báo nói: “Thiếu gia, Ai Đức thiếu gia cùng Khải Đặc thiếu gia tới!”

Diệp Phong mơ mơ màng màng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhất thời nhíu mày mắng: “tha nha địa, cặp hỗn đản này thật sự muốn phá ta, giờ này đến tìm ta làm gì? Hãy cho bọn họ vào!”

Lộ Lộ sớm đã quen với những lời lẽ thô thiển của thiếu gia, nghĩ cho cùng cũng không thấy gã quá xấu so với trong truyền ngôn. Lúc này vừa nghe xong chỉ thị của thiếu gia, nàng liền cười cười xoay người đi ra ngoài mời Ai Đức và Khải Đặc vào phòng.

“Lão đại, kế hoạch thành công rồi, chúng ta đã bắt được người đó!” Một người dáng vẻ anh tuấn vừa vào đến nơi thì đã vội lên tiếng ngay, chính là Khải Đặc. Trên vai còn khoác một chiếc túi đen rất lớn.

Diệp Phong nghe vậy thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức ra dấu cho Lộ Lộ đóng cửa lại, rồi đến bên cạnh Khải Đặc, để cho y thả chiếc bao xuống, rồi tò mò hỏi: “Người ở trong đó? Làm sao mà các người có thể hoàn thành một cách nhanh chóng vậy?”

Ai Đức và Khải Đặc đưa mắt liếc nhìn Lộ Lộ, rồi ghé sát miệng vào bên tai Diệp Phong, nhỏ giọng kể lại mọi sự tình đã trải qua cho hắn nghe.

Diệp Phong nghe xong thì cao hứng vô cùng, khẽ vỗ vỗ vai hai người, rồi cười nói: “Các ngươi làm tốt lắm, đợi đến tối chúng ta đến Tiêu Hồn Lâu, ta sẽ để cho các ngươi tận tình hưởng hết bao sảng khoái.”

Ai Đức và Khải Đặc nghe vậy liền vui mừng hớn hở. Khải Đặc khẽ liếc Lộ Lộ, bật cười dâm đãng, nói: “Lão đại, người này có phải là thị nữ mới của ngươi không? Xem ra có vẻ tương đương với Chánh Điểm Ni đó nhé, chi bằng chúng ta đánh đổi được không?”

Lộ Lộ vừa nghe hắn nói xong, nhất thời gương mặt tươi cười liền đổi sang trắng bệch. Nàng khẩn trương nhìn sang vị thiếu gia của mình, thần tình lộ vẻ đáng thương, thật khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Diệp Phong nghĩ đến cái việc đánh đổi nữ nhân thế này thật là có ác cảm, liền nhìn Khải Đặc bằng một mắt, rồi nói: “Ta sẽ không đổi Lộ Lộ với bất kỳ một ai. Nếu ngươi muốn nữ nhân thì tối nay đến Tiêu Hồn Lâu, cứ tùy tiện mà chọn mỹ nữ, tất cả đều do ta đài thọ.”

Úi chà, lão đại thật chưa chơi qua thị nữ? Ai Đức và Khải Đặc nghe vậy thì vừa đưa mắt nhìn, vừa nghĩ thầm trong đầu như vậy. Lộ Lộ ở trước mắt này tuy rằng rất xinh đẹp, bất quá tối nay còn phải đến Tiêu Hồn Lâu hưởng thụ cho thật là thống khoái. Dù sao thì lão đại cũng có tiền, nhất định phải quậy phá cho ra trò, hắc hắc…..…..

Diệp Phong nhìn thần tình dâm đãng của hai người, nghĩ thật buồn cười. Hắn cúi nhìn xuống cái bao lớn, ý bảo hai người rời đi trước, tối nay mình sẽ đến kiếm bọn họ.

“Thiếu gia, đa tạ người!” Hai người vừa đi thì Lộ Lộ lập tức lên tiếng tỏ lời cảm kích với Diệp Phong.

Diệp Phong vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Lộ Lộ, hôn nhẹ lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng một cái rồi cười nói: “Lộ Lộ, nàng cho rằng ta là loại người gì?”

“Thiếu gia đích thị là một người tốt!” Lộ Lộ gật đầu khẳng định.

Diệp Phong cảm thấy dở khóc dở cười, lắc đầu nói: “Nàng sai rồi, ta không phải là người tốt, chỉ là ta rất thích nàng, chỉ muốn đối xử với nàng thật tốt mà thôi. Nếu như ta thật xấu như truyền ngôn, nàng có sợ ta không?”

Lộ Lộ kinh ngạc nhìn thiếu gia, nhưng vẫn giữ vững thái độ không sợ sệt của mình.

Diệp Phong hài lòng, mìm cười gật đầu rồi nói: “Như vậy có phải Lộ Lộ sẽ vĩnh viễn trung thành với ta? Hoặc giả nếu như ta có làm chuyện xấu hoặc là chuyện gì đó không hợp nhãn của nàng, nàng có phản bội ta không?

“Tuyệt đối không bao giờ, thiếu gia, xin người đừng bao giờ nghi ngờ thiếp. Thiếp xin phát thệ trước Quang Minh nữ thần, vĩnh viễn trung thành với thiếu gia!” Lộ Lộ tưởng rằng trong lòng thiếu gia có điều nghi ngờ mình nên mới quỳ xuống đất mà phát thệ lên như thế.

Ở Quanh Minh đại lục các chủng tộc đều thập phần kính sợ các vị thần linh. Mỗi khi có việc phát thệ trước thần linh thì đều là những việc cực kỳ trang trọng. Không ai dám phản bội lại lời thề ấy, bởi vì nếu có kẻ bị phát hiện đã phản bội lời thề trước thần linh thì sẽ bị các tín đồ điên cuồng đuổi giết.

Diệp Phong đỡ Lộ Lộ đứng dậy, ôm nàng vào lòng rồi cất giọng ôn nhu, nói: “Lộ Lộ, sở dĩ ta hoài nghi lòng trung thành của nàng đó là vì ta vốn là người xấu, mà nàng lại rất thiện lương. Nếu như ta quả là một người xấu, nhưng việc làm lại cần phải giữ bí mật, vậy nàng có sẽ tiết lộ bí mật của ta ra ngoài không?”

Lộ Lộ chăm chú nhìn thiếu gia của mình, kiên định lắc đầu, nói: “Thiếu gia, Lộ Lộ mặc kệ người là người tốt hay kẻ xấu, Lộ Lộ chỉ biết là người đối với thiếp rất tốt, đối với gia đình của thiếp cũng rất tốt. Vô luận người có việc gì, Lộ Lộ tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài!”

Hắc hắc, nữ nhân thanh thuần như Lộ Lộ thật là lung linh hảo huyền. Diệp phong cao hứng cười thầm. Đối với Lộ Lộ hắn thật tâm yêu thích. Vì vậy để Lộ Lộ chấp nhận những hành động hắn gây nên sau này, hắn cần Lộ Lộ nói hắn là người xấu chính là để Lộ Lộ có sự chuẩn bị tâm lý!

Buông Lộ Lộ ra, Diệp Phong ngồi xổm xuống cởi nút chiếc bao lớn trên mặt đất. Bên trong là một mỹ nhân tóc lam mặc y phục trắng, chính là người hai hôm trước ở cùng Phỉ Long tại phách mại trường là vũ cơ U Nguyệt Nhi - Mễ Lạp.

Mĩ nhân nay chính là biểu hiện của Ai Đức và Khải Đặc, bày cho Diệp Phong độc kế, cướp lấy nữ nhân của địch nhân vào tay mình đùa giỡn. Việc này tuyệt đối tương đương với việc giải hận.

Diệp Phong hiện tại không thiếu nữ nhân. Hắn không biết U Nguyệt Nhi có phải như đôi giày Phỉ Long đã mang đến mòn hay không, nhưng rất rất muốn biết kẻ nông nổi như Phỉ Long khi biết người trong lòng bị bắc cóc sẽ có biểu hiện gì. Do đó mới đồng ý kế hoạch bại hoại này của hai người.

Ai Đức và Khải Đặc không dám để nhiều người biết loại sự tình này, cho nên hai ngày nay vẫn mai phục tại nơi ở của U Nguyệt Nhi là Tiêu Hồn Lâu. Hôm nay thấy nàng và thị nữ ra ngoài dạo chơi, Khải Đặc liền bịt mặt rồi nhanh chóng bắt trói lại, cùng Ai Đức đem đến cho Diệp Phong.

“Nàng thật xinh đẹp!” Lộ Lộ ngạc nhiên nhìn nhan sắc không chút thua kém mình của U Nguyệt Nhân, nhẹ giọng nói nhỏ. Ngẫm lại lời của A Đức cùng Khải Đặc nói với thiếu gia vừa rồi, Lộ Lộ đoán rằng đây là dân nữ bị Ai Đức và Khải Đặc bắt được, vội đem tới cho thiếu gia hưởng thụ.

Phía dưới cái tủ áo bên trái phòng Lôi Ân là một mật thất rộng hơn bốn mươi mét vuông, bên trong chứa đầy dâm cụ dùng để “dạy dỗ” các thiếu nữ. Nơi này được thiết kế để hắn có thể tận tình hoan lạc với những thiếu nữ bị đem đến một cách bí mật, chỉ có hắn cùng Lạc Khắc cùng với mấy người thân tín biết.

Diệp Phong ôm lấy U Nguyệt Nhi, rồi mở cơ quan, mang theo Lộ Lộ đi đọc xuống đó, đi vào nơi mật thất không người biết, rồi đốt đèn lên.

Lộ Lộ nhìn thấy bên trong là các dâm cụ dành cho nữ nhân, lập tức từ miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kinh hãi, ngượng ngùng nhìn vào Diệp Phong.

“Đừng hiểu lầm, nơi này là hồi trước lão nhân bố trí.” Diệp Phong sợ Lộ Lộ không đồng ý, vội vàng đính chính, rồi sau đó hắc hắc cười:” Cái loại này có lẽ thiếu gia đã hội dụng, nàng có phiền não sao?”

“Không có, thiếu gia ngài yên tâm đi, Lộ Lộ tuyệt đối không phản bội ngài đâu!” Lộ Lộ biệu hiện thần thái khẳng định

Nàng chỉ biết một điều là thiếu gia đối với nàng rất tốt. Cho nên dù thiếu gia có xấu cỡ nào, nàng là thị nữ làm sao quản được ngài. Và thiếu gia đã nói việc này với nàng, cũng chính là nói cho nàng biết, nàng là người của hắn.

“Lộ Lộ khả ái, thiếu gia sau này sẽ đối xử tốt với nàng!” Diệp Phong nói như có chút tà ý, rồi hôn lên cái miệng nhỏ của Lộ Lộ.

Nghĩ một lúc Ai Đức nói U Nguyệt Nhi đã bị trúng khói mê, nhanh nhất thì đến tối mới có thể tỉnh lại. Diệp Phong điểm vào huyệt đạo của nàng ta, rồi đặt Mộc Chế Dâm lên giường, tiếp đó dẫn Lộ Lộ rời khỏi mật thất.

Khi Lộ Lộ ra khỏi mật thất, nhìn thấy phòng thiếu gia chưa dọn dẹp lại, nàng vội vàng tiến hành dọn dẹp. Đồn bộ cùng với cái đùi ngọc có đường cong hoàn mỹ lập tức ập vào mắt Diệp Phong!

Ha ha…... Diệp Phong vừa đi vừa cười tới sau người Lộ Lộ, rồi kéo cái quần dài của nàng ta xuống để lộ ra cái đùi ngọc trắng nõn. Hắn như con heo hám tình, liên tiếp ôn nhu hưởng thụ cái đùi ngọc!

Lộ Lộ bị thiếu gia bất ngờ tập kích, kinh hoảng kêu lên một tiếng, rồi quay đầu lại như muốn chuyển thân. Diệp Phong ôm lấy eo nàng để nàng không thể động đậy, thân thủ từ từ tiến vào cái tiểu bảo khố của nàng, kiên đỉnh đã bắt đầu đứng lên, kết hợp với cái cấm địa kiều diễm mê người kia!

“Thiếu gia…...ngài đừng làm thế…..Giờ là ban ngày mà, lỡ có người nhìn thấy, mắc cỡ chết đi được…..”

“Bảo bối không nên lo nhiều, sẽ không có ai đến đây đâu, thiếu gia muốn hoan hảo cùng ngươi một lần nữa…..”

Lộ Lộ nũng nịu uốn cong kiều đồn lên van nài, Diệp Phong thì tinh quái cười xấu xa không màng tới cởi bỏ trường khố, hai tay nắm lấy da thịt quang khiết mềm mại nơi kiều đồn, từ phía sau lưng nàng trường thương đã bắt đầu cứng lên, xung kích lung tung nơi tuyết đồn tròn trịa ấy, tận tình hưởng thụ vùng đất mềm mại này!

## 9. Chương 9 Tam Cá Lưu Manh Đoán Kỵ Sĩ

Mĩ nam tử Phỉ Long, tại gian phòng Tiêu Hồn lâu đi tới đi lui, trong lòng như có lửa. Y thật sự không thể tưởng tượng, U Nguyệt Nhi tại giữa đường bị một kẻ bịt mặt bắt đi. Y đã phái đi rất nhiều người đi tìm, kết quả lại không có một điểm tin tức nào!

Bốn cửa thành của đế đô đều có người kiểm tra, vô cùng nghiêm cẩn, vô luận người nào cũng phải bị kiểm tra mới có thể tiến xuất. Phỉ Long cầm bức họa có hình U Nguyệt Nhi, tra hỏi cửa thành thủ vệ, đều chưa thấy ai như U Nguyệt Nhi rời khỏi thành, như vậy U Nguyệt Nhi vẫn còn trong thành.

Nhưng là đang ở tại địa phương nào? Là ai bắt nàng đi? Phi Long có cảm giác như đầu muốn nổ tung ra, trong sâu thẳm Phỉ Long lo sợ U Nguyệt Nhi bị Lôi Ân bắt đi. Bởi vì hắn chính xác là nổi danh cầm thú, xinh đẹp như U Nguyệt Nhi nhất định sẽ bị khi phụ!

Tiêu Hồn lâu, nằm tại phía tây đế đô, kiến trúc vô cùng hào hoa tráng lệ. Gồm mười tòa nhà bốn tầng bằng gỗ tạo thành một vòng tròn, ở giữa là một khoảng đất trống,hình thành nên một cái tiểu quảng trường, ở đó còn có một vũ đài, lúc nào cũng có những mĩ nữ mĩ lệ, đang ở đó mà biểu diễn thoát y vũ nhằm câu dẫn nam nhân. Tại đây chỉ cần có tiền, tuyệt đối có thể tìm được nữ nhân hài lòng cho ngươi.

Màn đêm buông xuống, Diệp Phong cùng Ba Nhĩ, Ai Đức, Khải Đặc ba người đi đến Tiêu Hồn lâu, để giải trí. Hắn cũng mang theo cả Lộ Lộ.

Lão bản của Tiêu Hồn lâu đồng thời cũng là người phục vụ Sa Na, năm nay đã ba mươi tuổi, là một quả phụ sắc đẹp động nhân, hai mắt ngấn nước đặc biệt như có thể phóng điện, mái tóc đỏ dài được buông xõa ra, tạo thành khi chất vũ mị câu hồn.

Nửa tháng trước, nàng đã mời U Nguyệt Nhi đến Tiêu Hồn lâu để biểu diễn vũ kĩ để thu hút khách. Kết quả là U Nguyệt Nhi đột nhiên bị mất tích, thật là làm mọi người đau đầu. Nhưng ngoài mặt thì làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục tiếp khách như bình thường.

Lôi Ân trước đây là khách quen của Tiêu Hồn lâu. Diệp Phong hôm nay lại dẫn Lộ Lộ đi chơi phong nguyệt, thật là một hành động kinh nhân.

Sa Na xinh đẹp dẫn Diệp Phong tiến đến tiểu quảng trường, dịu dạng nói:”nam tước đệ đệ của ta, đệ đến chỗ của ta thế nào lại dẫn theo nữ nhân vậy? Hay là đệ lo rằng mĩ nữ của ta phục thị không được chu đáo?”

Lôi Ân trước đây cùng với Sa Na đặc biệt biết rõ, giao tình cũng không nhạt. Diệp Phong nhìn nữ nhân phong tao vũ mị này, cũng thấy hứng thú, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, vuốt ve cái mông phong mãn của nàng, cười nói:” Sa Na tỷ, ta hôm nay là bồi Ai Đức cùng Khải Đặc mà đến. Tối trọng yếu chính là để nhìn thấy nàng ta, vì vậy đâu có nghĩ đi tìm kiếm mĩ nhân.”

“Lạc lac, nam tước đệ đệ của ta, lời của ngươi thật làm ta cảm động”. Sa Na thân thể đang nằm trong vòng tay của Diệp Phong, vũ mị bên tai hắn nói nhẹ nhàng, làm cho tâm Diệp Phong như nổi lửa.

Bởi vì dừng chân tại đế đô, Lạc Khắc đối với Sa Na quả thật là một đại nhân vật, vì vậy mà nàng ta tặng cho Lạc Khắc không ít lễ vật. Hơn nữa mỗi lần Lôi Ân đến Tiêu Hồn lâu, nàng ta đều nhiệt tình tiếp đón, làm cho những người ngoài căn bản không hiểu rõ bên trong.

Ai Đức cùng Khải Đặcđều vô cùng hâm mộ khi thấy lão đại mình chiếm tiện nghi của Sa Na, miệng trước sau nói:”Sa Na tỷ, người cố mà cùng lão đại hoan hỉ nha. Nếu mà có những cô nương mới, gọi vài người tới cho bọn ta thưởng thức đi!”

“lạc lạc, xem hai người bên chàng tốt chưa kìa, đến chỗ ta thế nào mà có ít mĩ nhân được chứ? Chờ một chút, ta sẽ lựa chọn cho hai người!”Sa Na vũ mị liếc hai người một cái rồi vừa cười vừa đi.

“Mẹ nó, nữ nhân này thật là xinh đẹp, thấy rồi ta chỉ muốn đỗ gục!” Ai Đức nhìn thấy bóng lưng, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm miệng thiếu điều nhỏ nước miếng!

Tiêu Hồn lâu toàn là khách nhân cùng kĩ nữ, Diệp Phong tại tiểu trường liền tìm kiếm chỗ ngồi xuống, ôm Lộ Lộ trên đùi, nhìn các ca kĩ đang biểu diễn thoát y.

Thời này thì không có ngăn cấm biểu diễn thoát y, như ở địa cầu thật là tốt, trang phục thật là gợi cảm. Trang phục Quang Minh đại lục thật là đa dạng. Diệp phong ôm Lộ Lộ nhìn biểu diễn, trong lòng lắc đầu cảm khái.

tuy nhiên, Ai Đức và Khải Đặc không nghiêm túc ngồi xem, luôn cười nói to tiếng, thúc giục vũ nữ mau mau thoát y nhanh nhanh, nhằm thỏa mãn ánh mắt mọi người.

Diệp Phong buồn cười, thấy Lộ Lộ ngượng ngùng, mắt lộ vẻ tò mò, nhẹ giọng hỏi:”lần đầu tiên đến nơi này, cảm giác như thế nào?”

Lộ Lộ nghe vậy nép vào lòng ngực Diệp Phong, nhẹ nhàng nói nhỏ:” Nơi này thiệt là nhiều nữ nhân đẹp, như Sa Na vừa rồi chẳng hạn. Thế nhưng thật là phóng đãng có ý câu dẫn thiếu gia!”

“hắc hắc, Lộ Lộ ăn phải giấm chua à ?” Có nữ nhân vì mình ăn phải phải giấm chua, có nam nhân nào không thích, tự nhiên Diệp Phong cũng không ngoại lệ.

“Không dám, nô tỳ chỉ là thị nữ, làm gì có tư cách đó …” Lộ Lộ tự ti , cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nỉ non.

Diệp Phong nhìn thấy nàng tự ti vừa định an ủi nàng, thì đột nhiên nghe một tiếng quát lớn: “Ai Đức, Khải Đặc, các ngươi có im lặng xem biểu diễn không thì bảo, hay là các ngươi muốn khóc?”

“Mẹ nhà ngươi, ngươi quản được chúng ta à, cút sang một bên!” Ai Đức cùng khải đặc đồng thời trừng mắt nhìn sang bên trái, thấy một thanh niên anh tuấn vừa quát mắng.

“Mẹ nó, các ngươi là bọn hỗn đản, ỷ có chỗ dựa cầm thú phách lối nơi đây. Lão tử không quen nhìn cái lũ phế vật bọn ngươi!” Thanh niên tên La Tây nhằm phía bọn họ mà quát mắng.

Trời, tiểu tử này thế nào lại cùng bọn ta gây hấn. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía La Tây, trong ánh mắt lộ vẻ không hiểu.

La Tây xuất thân là quý tộc, hiện là trung đội trưởng hoàng gia kị sỹ đoàn, thống lĩnh cả trăm người, binh thường rất là oai vệ, bây giờ lại có kẻ bất kính.

“Hừ, tiểu tử kia đánh nhau không?” Ai Đức cùng Khải Đặc đập bàn đứng dậy, chỉ vào La Tây nói.

“ Bằng vào hai phế vật bọn ngươi, dám cùng chúng ta đoàn trưởng động thủ, dù sao cũng là đánh chết cầm thú, lão tử cũng không sợ!” La Tây trợn mắt khinh thường, y cho rằng nam tước cầm thú không thua sút đoàn trưởng đánh nhau bất bại tất cả đều là vận khí!

Nếu là bình thường, Ai Đức cùng Khải Đặc thật không dám cùng La Tây động thủ, bất quá bây giờ La Tây chỉ có một người, bọn họ còn có chỗ dựa là lão Đại. Hai tên bại hoại liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy nhằm phía La Tây cùng động thủ.

Ba quý tộc, tại đại sảnh Tiêu Hồn lâu người thì vung quyền kẻ thì tung cước, lập tức khiến cho mọi người chú ý.

La Tây là ngũ giai Quang Minh kỵ sĩ. Diệp Phong nhìn ba người đánh nhau, rõ ràng vì bọn họ sao lại đánh nhau. Vì vậy buông Lộ Lộ ra, cười nhẹ, nhằm chỗ ba người đang hỗn chiến đi đến.

Xem một hồi, Diệp Phong bại hoại thừa dịp La Tây bị hai người công kích không chú ý xung quanh, liền không có phong độ dùng Tiêu Diêu Kiền Khôn bộ, lẻn đến sau lưng La Tây, điểm vào ba đại huyệt trên người y, làm y toàn thân nhất thời không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, liền hoảng sợ.

“A! Lão Đại, ngươi sử dụng ma pháp gì thế?” Ai Đức cùng Khải Đặc thấy La Tây bị Diệp Phong khống chế không thể nhúc nhích, giật mình há hốc, thập phần tò mò không biết Diệp Phong như thế nào làm được.

“Thứ ma pháp khốn kiếp gì, đây là tuyệt chiêu của lão tử. Đừng hỏi nhiều, xử lý hắn đi!” Diệp Phong khoa trương khẽ quát nhẹ, một cước hướng đến La Tây đang bất động trên mặt đất, nhằm thẳng khuôn mặt tuấn tú mà xuất chiêu.

Ai Đức cùng Khải Đặc thấy thế cũng không dám hàm hồ, cũng xuất cước nhằm vào La Tây. Đáng thương La Tây không thể nhúc nhích, toàn thân đau đớn, không thể đánh trả.

Ba tên nam tước quý tộc cầm thú giống như đám lưu manh, không có một chút phong độ điên cuồng đánh tên La Tây, miệng không ngừng quát mắng. Thấy tiểu trường toàn là khách nhân và kĩ nữ, trợn mắt há hốc mồm, sau lưng mồ đầy mồ hôi lạnh!

Nhìn mặt của La Tây, đội trưởng hoàng gia kị sĩ đoàn, Diệp Phong ba người không hề có ý định tha mạng. Dừng lại một chút nhìn y phục bị phá nát, toàn thân La Tây đều đầy thương tích. Ba tên bại hoại khoa trương dừng cước, đi về chỗ mình ngồi.

Nhật ngươi nha địa, lão tử không đụng đến ngươi, thế mà ngươi cứ nhằm lão tử mà đâm đầu vào. Diệp Phong đi vài bước, trong lòng thầm mắng, cảm thấy không tốt, trở về mà không cam tâm định đá thêm vào cước.

“Lôi Ân, đồ súc sinh, như thế nào mà dám đánh người của hoàng gia kỵ sĩ đoàn!” Phỉ Long đang ở tại quảng trường nhỏ bên trái căn phòng của U Nguyệt Nhi nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, đi ra nhìn thì thấy kẻ thù của y đang đánh thủ hạ của y, tức thì đại nộ, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống.

“Ai nha, Phỉ Long đoàn trưởng ngươi cũng đến chốn phong nguyệt này sao? Ta thật sự là lần đầu tiên thấy đấy!” Diệp Phong biết rất rõ mục đích của Phỉ Long lúc này, nhưng mà cơ hội để xỉ nhục Phỉ Long thế này làm sao lại bỏ lỡ được:”Gọi ngươi là ngụy quân tử một điểm cũng không sai, cái gì là Mạt La đệ nhất mĩ nam tử chứ, ta phi!”

“Ngươi muốn chết!” Phỉ Long nghiến răng nhìn Diệp Phong, thật muốn động thủ. Sa Na đột nhiên đi đến, khuyên nhủ:” Phỉ Long đoàn trưởng, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Các ngươi sao có thể tại Tiêu Hồn lâu của ta đánh nhau được, các người có thể làm sập cả cơ nghiệp của tỷ tỷ đó a!”

Phỉ Long nghe thấy Sa Na nói, nghĩ lại chính y đường đường là hoàng gia kị sĩ đoàn đoàn trưởng, tại chỗ này đánh nhau cùng với cầm thú, truyền ra ngoài chắc người ta sẽ cười vào mũi, liền đó chỉ vào Diệp Phong nói:” Lôi Ân, ta dùng vinh dự của kỵ sĩ, hướng đến ngươi khiêu chiến. Giữa trưa ngày mai, tại đấu trường chúng ta cùng phân cao thấp!”

“Dừng, ngụy quân tử, giả đạo đức vừa vừa thôi, nói nhiều những lời phế thoại như vậy chỉ như là cưỡng gian lỗ tai ta mà thôi!” Diệp Phong trừng mắt nhìn Phỉ Long, tự thân đến bên La Tây, rồi giải khai huyệt đạo của y, rồi đáp lại Phỉ Long:” trả lại bảo bối trung đội trưởng cho ngươi. Trở về nhớ dạy dỗ y, không phaỉ bất cứ ai cũng đắc tội được đâu!”

Phỉ Long tiếp được La Tây, nặng giọng hừ một tiếng, cất bước rời khỏi Tiêu Hồn lâu. Trong lòng nổi lên sát khí đối với cầm thú nam tước!

Hai bên đánh nhau mà một bên đã chạy mất, tự nhiên là sẽ không đánh nữa. Diệp Phong nghĩ đến hôm sau còn phải cùng Phỉ Long quyết đấu, không còn tâm tư đâu mà chờ đợi, liền nói Sa Na cấp cho Ba Nhĩ, Ai Đức, Khải Đặc vài người sử nữ, lại trả tiền thay cho họ, sau đó dẫn Lộ Lộ rời khỏi Tiêu Hồn lâu!

## 10. Chương 10 Hắc Sắc Trinh Khiết Hoa

Phỉ Long đã dùng đến danh dự của một kỵ sĩ mà khiêu chiến với Lôi Ân. Nếu Lao Nhĩ lại muốn ngăn cản không cho bọn họ quyết đấu, thì sự tình của Phỉ Long sẽ rất khó thu xếp.

“Tả La, ngươi nhận xét xem giữa Phỉ Long và Lôi Ân, ai sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn?” Lao Nhĩ với vẻ mặt cười cười hỏi Tả La.

“Ta nghĩ rằng Phỉ Long có cơ hội thắng nhiều hơn, bởi vì lần trước khi hắn và Lôi Ân giao đấu, không ngờ rằng Lôi Ân có võ công, nhất thời bị đánh mà không ứng phó kịp, cho nên đã không thể xuất toàn lực. Lần này, nếu như hắn sử dụng toàn lực, Lôi Ân hẳn sẽ không phải là đối thủ của hắn!” Tả La ứng thanh trả lời.

Vậy à? Nếu vậy thì đối với trận chiến này, vô luận là ai thắng hay bại, Nguyên Soái và Tể Tướng đều sẽ gia tăng địch ý với nhau. Lôi Ân và Phỉ Long bấy lâu nay vẫn luôn bất hòa với nhau, xem ra không thể vì đế đô mà điều đình. Ta phải bắt hai người bọn họ bỏ chạy một phen. Lao Nhĩ trong lòng thầm phần tích như vậy.

Tại đại sảnh của phủ Tể Tướng, Lạc Khắc đang nghe tôn tử của mình vừa về nhà kể lại, ngày mốt sẽ là ngày quyết đấu với Phỉ Long, lão nhíu mày nhìn cháu mình hỏi: “Quai tôn, ngươi có nắm chắc sẽ thắng được Phỉ Long hay không?”

“Lão đầu tử hãy yên tâm, cho dù tiểu tôn không đánh lại hắn thì cũng sẽ có biện pháp giữ được cho kết quả bình phân.” Diệp Phong mỉm cười trả lời. Dù chưa thử qua toàn bộ thực lực của Phỉ Long, hắn cũng vẫn nắm chắc được khả năng đánh bại Phỉ Long.

“Quai tôn, không phải gia gia không tin vào bản lãnh của ngươi, nhưng nếu trong khi quyết đấu mà đánh không lại hắn thì cứ nhận thua, ngàn vạn lần đừng để hắn đả thương ngươi!” Lạc Khắc quan tâm dặn dò.

“Hay lắm, tiểu tôn hiểu được, gia gia cứ yên tâm đi!” Diệp Phong bất đắc dĩ phải chấp nhận, ở lại nghe thêm vài câu dặn dò của Lạc Khắc rồi rời khỏi đại sảnh để trở về phòng của mình.

Lộ Lộ đang ở trong phòng sửa sang lại giường chiếu, thấy thiếu gia trở về vội vàng mang nước nóng đến thị hầu gã rửa mặt.

Diệp Phong thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của Lộ Lộ, trong lúc bàn tay nhỏ nhắn của Lộ Lộ đang xoa bóp bàn chân cho hắn thì đột nhiên lại nhớ đến U Nguyệt Nhi đang ở trong mật thất. Hắn vội kêu Lộ Lộ dừng lại, rồi dẫn nàng đi vào mật thất.

Khẽ đốt lên ngọn đèn dầu, tòa mật thất khôi phục lại ánh sáng. U Nguyệt Nhi vẫn còn nằm trên giường như trước, nhưng mà lúc này đã tỉnh lại, chỉ là bị Diệp Phong phong bế huyệt đạo nên không thể tự mình hành động và nói chuyện được.

U Nguyệt Nhi từ từ tỉnh lại, vốn tưởng là ai đó đã bắt mình đem đến nhốt tại cái địa phương này. Lúc này lại nhìn thấy tên nam tước cầm thú và một mỹ nhân xuất hiện ngay trước mặt, dù không thể mở miệng nói chuyện được, nhưng trong mắt tràn ngập sự tức giận.

“Khà khà, Lộ Lộ xem kìa, ánh mắt của nàng mỹ nhân này thật là đáng sợ. Nếu có thể dùng ánh mắt để giết người, ta bây giờ e rằng đã chết mất rồi!” Diệp Phong khinh khỉnh nhìn U Nguyệt Nhi đang giương mắt tức giận nhìn mình, trong miệng bật tiếng cười khẽ.

Lộ Lộ đứng đằng sau thiếu gia, nhìn thấy ánh mắt của mỹ nhân ở trên giường, hiểu được rằng ánh mắt đó quả thật rất đáng sợ, không giống với sự biểu hiện dễ dãi của thiếu gia chút nào.

“Thử nghe xem bây giờ mỹ nhân này muốn nói điều gì đây!” Diệp Phong cười hắc hắc mấy tiếng, bước đến giải khai á huyệt cho U Nguyệt Nhi.

“Lôi Ân, tên cầm thú kia, ngươi muốn bắt ta để làm gì?” Huyệt đạo vừa được giải khai, U Nguyệt Nhi vừa có thể phát thoại liền tức giận lên tiếng chất vấn ngay.

Diệp Phong khinh khỉnh thổi phù một hơi, cười nói: “Bắt ngươi để làm gì ư? Nếu ngươi đã gọi ta là cầm thú, vậy thì ngươi nghĩ rằng ta bắt một mỹ nhân như ngươi đem về đây để làm gì chứ?”

“Phì, ngươi là đồ lưu manh, là loài cầm thú. Nếu ngươi dám đụng đến ta, Phỉ Long sẽ không buông tha cho ngươi!” U Nguyệt Nhi phun một bãi nước bọt vào mặt Diệp Phong, rồi phẫn nộ mắng lớn.

Diệp Phong đưa tay lau nước miếng trên mặt, nói với giọng hung hăng:“ Thật là không biết điều, nếu ngươi không nhắc đến Phỉ Long thì ta sẽ còn chưa muốn đụng đến ngươi. Nhưng ngươi đã nói như thế, thì lão tử sẽ để cho đám hạ nhân luân phiên cưỡng gian ngươi, sau đó thì mang ngươi đến giữa đại đạo của đế đô mà triển lãm, ta muốn cho Phỉ Long biết ta là loại người thế nào!”

“Lôi Ân ngươi thật đúng là đồ cầm thú vô sỉ nhất, nếu ngươi dám đụng đến ta, thì toàn gia của ngươi sẽ bị diệt môn!” Trong lòng U Nguyệt Nhi sợ hãi vô cùng, nên khẩn trương lớn tiếng dọa nạt.

Trong mắt Diệp Phong hiện lên thần sắc buồn cười, làm ra vẻ phẫn nộ, mắng:“ Tiểu nương bì, còn dám cứng miệng? Lộ Lộ, mau lột sạch hết y phục của ả ra cho ta, rồi gọi đám hạ nhân vào đây, cho bọn họ hưởng thụ vị Đế quốc đệ nhất vũ cơ này!”

Thiếu gia thật sự muốn cho hạ nhân luân phiên cưỡng gian nàng ta? Lộ Lộ khẩn trương nghĩ thầm trong đầu, vừa thấy thiếu gia đang nhìn mình, mặc dù cảm thấy bất nhẫn, nhưng vẫn đi tới bên cạnh U Nguyệt Nhi, cởi hết y phục của nàng ra.

“Không được, ngươi không được đụng đến ta…....” Thân thể U Nguyệt Nhi không thể nhúc nhích được, chỉ có thể kinh hoảng kêu loạn lên: “Lôi Ân, tên cầm thú kia, ngươi mau kêu ả dừng tay lại!”

Diệp Phong quay đầu nhìn Lộ Lộ, nhưng không lên tiếng kêu nàng dừng tay lại. Lộ Lộ thấy thiếu gia không nói gì, chỉ đành tiếp tục cởi y phục của U Nguyệt Nhi.

Nhưng đến khi bộ ngực đầy đặn kiêu hãnh trắng như sữa của U Nguyệt Nhi vừa lộ ra ngoài thì đến cả Lộ Lộ và Diệp Phong đều phải giật mình sửng sốt, thần tình lộ vẻ khiếp sợ.

Nguyên nhân là vì ở bên trên tòa nhũ phong bên trái của U Nguyệt Nhi hiển hiện hoa văn của một đóa trinh khiết hoa, hơn nữa lại là một đóa hắc sắc trinh khiết hoa.

Trinh khiết hoa là dấu ấn biểu thị cho xử nữ. Dấu ấn biểu tượng đặc trưng của các tộc không giống nhau, mà hắc sắc trinh khiết hoa đích thị là biểu tượng đặc trưng của Ma tộc.

“Hắc hắc, có ý nghĩa lắm. Xem ra ngươi chính là hỗn huyết nhân mà trước kia Ma tộc đã để lại? Thế nhưng Ma tộc lại có loại hậu nhân nhu nhược như ngươi, không hề có võ công lẫn ma pháp, thật là tức cười.”

Hình dáng của người trong Ma tộc và các nhân tộc khác không giống nhau. U Nguyệt Nhi có hình dáng của nhân tộc, mà trong người lại có mang hắc sắc trinh khiết hoa, khẳng định nàng chính là hỗn huyết nhân. Diệp Phong nhìn chằm chặp vào đồi ngực kiêu hãnh trắng như sửa của U Nguyệt Nhi, trong miệng phát ra tràng cười khinh bạc, ra ý bảo Lộ Lộ dừng tay.

“Hừ, nếu đã bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không cần phải che dấu nữa. Lôi Ân, ngươi tốt nhất là nên thức thời mà thả ta ra, nếu không thì Hắc Ám Giáo Đình tuyệt sẽ không tha cho ngươi!” U Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra thần sắc có chút kinh hoảng, nghiêm mặt cảnh cáo Diệp Phong.

Chỉ cần mình vẫn nắm quyền chủ động trong việc này, Diệp Phong chỉ thích chịu mềm chứ không chịu cứng. Nghe xong lời cảnh cáo của U Nguyệt Nhi, gã lập tức nói với giọng khinh thường:“ Hắc Ám Giáo Đình thì là cái gì chứ? Lão tử chỉ có biết Quang Minh Giáo Đình. Nếu ta giao ngươi cho bọn họ, khẳng định là sẽ hưởng không ít điều tốt lành.”

U Nguyệt Nhi nghe vậy thì vừa kinh vừa sợ, trừng mắt nhìn Diệp Phong rồi nói với giọng đầy căm hận:“ Nếu như người của Hắc Ám Giáo Đình bọn ta mà biết ngươi giao ta cho Quang Minh Giáo Đình, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế gì đâu.”

“Tiểu nương bì, xem ra nếu không giáo huấn ngươi một phen thì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được bản thân mình bây giờ đang là tù nhân a!” Diệp Phong hừ nhẹ một tiếng, nhìn sang chiếc tủ đựng xuân dược của Lôi Ân trước kia, cầm lấy một bình Cực Lạc Tiêu Hồn Thủy, ép cho U Nguyệt Nhi uống một ngụm, rồi lại phong tỏa á huyệt của nàng. Hắn mỉm cười ngụ ý bảo nàng chậm rãi hưởng thụ, sau đó thì cùng Lộ Lộ rời khỏi mật thất.

Cực Lạc Tiêu Hồn Thủy là một loại xuân dược rất lợi hại, một khi đã uống vào thì dù có là tu nữ luôn thanh tâm quả dục, nhưng cũng sẽ biến thành đảng phụ dâm đãng nhất.

U Nguyệt Nhi bị chuốc phải loại xuân dược này, lại không có nam nhân ở bên cạnh để cùng nàng hoan ái, dục hỏa trong lòng không nơi phát tiết, cảm giác thật khó chịu vô cùng.

Diệp Phong rời khỏi mật thất, để cho Lộ Lộ hầu hạ cởi y phục, rồi lên giường ôm lấy thân thể mềm mại không có lấy một mảnh y phục trên người của nàng, nghĩ đến việc U Nguyệt Nhi mang huyết thống của Ma tộc đích thị là hỗn huyết nhân lại đi tiếp cận Phỉ Long thật là ngoài ý muốn.

Giờ đây Diệp Phong dám khẳng định rằng U Nguyệt Nhi không hề thích Phỉ Long. Sở dĩ nàng tiếp cận hắn là vì có âm mưu, nhưng đó là âm mưu gì? Hắc Ám Giáo Đình là một tổ chức thế nào?

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không nghĩ ra được gì cả, hắn liền nhìn lại thân thể lõa lồ của Lộ Lộ đang ở trong lòng mình, lập tức thầm mắng mình ngu muội, cái gì là âm mưu? Cái gì là Hắc Ám Giáo Đình? Những thứ đó nào có quan hệ với mình chứ? Trong lòng đang ôm mỹ nhân mà lại đi nghĩ những chuyện vu vơ không liên quan đến mình, quả thực là ngu ngốc.

Bất quá, U Nguyệt Nhi ở trong mật thất đó không thể thả ra được, nếu không thì sẽ tự rước lấy nhiều phiền toái. Huống hồ chi, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc, nếu có biện pháp thì cũng phải thử lay động chân tình của nàng đối với mình xem sao.

Nếu không được thì cứ chơi qua đường cũng tốt. Tại cái thế giới tàn khốc này, ta phải một lòng hưởng thụ tất cả khoái lạc tiêu sái thì đó mới là điều chủ yếu. Dù sao thì cũng đã có Lộ Lộ phân chia cảm tình, còn lại những nữ nhân khác thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Thật là muốn nhìn thấy cái vẻ mặt của Phỉ Long khi biết được U Nguyệt Nhi đã trở thành nữ nhân chân chính, không biết biểu tình của hắn sẽ như thế nào? Hắc hắc…..…..…..cầm thú Nam Tước lộ ra nụ cười gian tà.

## 11. Chương 11 : Kiếm Đinh Thiên Hạ - Ngự Phong Lôi.

Ngày trước, đoàn trưởng Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, Mạt La đệ nhất mỹ nam, Phỉ Long - Chiêm Mỗ Tư tại Tiêu Hồn lâu lên tiếng khiêu chiến với cầm thú ma tước. Việc đại sự này liền được những người ưa hảo sự truyền đi, chỉ sau một ngày đã lan cả khắp đế đô!

Người náo nhiệt chuẩn bị đến xem trận đấu không thể đếm được là bao nhiêu. Tây Tư biết được tin tức này, trong lòng rất hi vong Phỉ Long tại trận quyết đấu giết chết cháu trai của y. Có một số phú thương nhân coi lần quyết đấu này, như một thời cơ thật tốt để phát tài, góp phần tạo nên sự thích thú khi tham dự canh bạc này.

Khi Diệp Phong tỷ lệ cá cược hắn thắng cao hơn Phỉ Long đến năm lần, nên nhất thời tức giận đến nóng cả mũi rồi trừng mắt. Hắn xin lão đầu tử Lạc Khắc tiếp tế cho thêm mười vạn kim tệ, để hắn cho Ba Nhĩ đặt vào cửa hắn thắng!

U Nguyệt nhi bị dục hỏa hành hạ một đêm, dược tính cuối cùng biến mất. Diệp Phong cùng Lộ Lộ tiến vào mật thất để xem xét nàng ta. Lúc đó toàn thân mỹ nhân đã bị thấm đẫm mồ hôi, nhìn thấy Diệp Phong đi vào lập mở miệng mắng chửi, không để ý tới hình tượng của nàng!

Diệp Phong bị sỉ nhục như chó, liền tức giận. Hắn để Lộ Lộ cho nàng ta ăn chút lót dạ xong, rồi tiếp tục cho nàng ta uống Cực Nhạc Tiêu Hồn Thủy, để nàng ta tiếp tục bị dày vò!

Vì biết thiếu gia thượng lôi đài rất cần uy phong, Lộ Lộ đã ra phố mua một chiếc áo choàng màu đen cùng với phối hợp chỉnh tề với quần áo tòan đen của thiếu gia. Khi khoát lên rất có phong độ a!

Diệp Phong khoác chiếc áo choàng lên cảm thấy rất thích thú, liền khen ngợi Lộ Lộ rất ân cần, và cũng có nhãn quang.

Tới ngày quyết đấu, mọi người đến xem trận đấu tấp nập ngay cả một chỗ trống cũng không còn. Lao Nhĩ bệ hạ cũng đại giá quang lâm, ngồi tại nơi dành cho quý khách.

Tể tướng Lạc Khắc cũng với nguyên soái Uy Nhĩ và các quan viên thì dĩ nhiên ngồi cùng hàng!

Sâu đấu rộng chừng ba trăm thước vuông. Trong không khí sôi nổi của vạn người, Diệp Phong và Phỉ Long đồng thời bước ra sân đấu!

Phỉ Long hôm nay mặc một bộ trang phục màu trắng bó sát người, cầm trong tay Thần Tốc Chi Thương, cưỡi trên chiến mã toàn thân màu trắng, trên đầu có một cái sừng mười thốn, đó là thất giai ma sủng, Quang Minh độc giác thú!

Vậy nha, thằng này thật là đáng ghét, cưỡi ngựa trắng còn mặc đồ trắng, làm ra vẻ bạch mã vương tử. Diệp Phong và Phỉ Long nhìn nhau, thấy Phỉ Long như vậy Diệp Phong vô cùng khó chịu

Diệp Phong khi ra sân đấu đã đưa áo choàng cho Lộ Lộ. Lúc này hắn mặc một bộ quần áo màu đen, phía sau lưng là Quang Minh chi kiếm !

"Oa, các ngươi nhìn xem, thì ra cầm thú nam tước là kiếm sĩ !?"

"Nghe nói hắn lần trước cùng với đoàn trưởng đánh nhau chính là dùng Quang Minh đấu khí, xem ra hắn là Quang Minh kiếm sĩ rồi !"

"Nhân phẩm của hắn cũng xứng là Quang Minh kiếm sĩ sao? Thật không biết Quang Minh nữ thần như thế nào lại có thể cho người như thế luyện thành Quang Minh đấu khí. Phỉ Long đoàn trưởng tất thắng, đánh ngã tên cầm thú vô sỉ đi!"

Đám người ngồi xem đều liên tục bàn luận, ngoài ra có một nhóm người thì thừa dịp lăng mạ nam tước đại nhân.

Việc Lôi Ân bị thóa mạ thì có gì mới lạ gì, cho nên Diệp Phong xem như không nghe thấy tất cả những tiếng mắng chửi, chỉ là có tên nói hắn là cái gì Quang Minh kiếm sĩ cảm giác rất không thoải mái. Bởi vì từ nhỏ hắn được ông nội của hắn kể rất nhiều về “kiếm khác, và từ đấy hắn cảm thấy rất thích được gọi là kiếm khách, Trung Hoa kiếm khách!

Rồi cũng sẽ đến ngày, lão tử ta sẽ trở thành cường giả uy danh nhất, là người khai sáng Trung Hoa kiếm khách. Và tới lúc đó sẽ bắt mọi kiếm sĩ phải trở thành Trung Hoa kiếm khách. Thật là kiêu hãnh a. Diệp Phong khó có quyết định rõ ràng. Hắn biết rất rõ thực lực cũng như danh tiếng của hắn hiện tại. Thật không có khả năng khiến cả mọi người đều công nhận ngay lập tức cái tên Trung Hoa kiếm khách, việc này chỉ có thể làm từ từ mà thôi!

Quốc vương Lao Nhĩ nhìn thấy không khí ầm ĩ xung quanh, đứng dậy cao giọng tuyên bố trận đấu bắt đầu!

Phỉ Long nghe vậy giơ cây thương lên chỉ Diệp Phong, nghiêm giọng nói: "Lôi Ân, hôm nay ta Phỉ Long nhất định sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi thực lực chân chính!"

"Chờ ngươi đánh bại ta rồi hãy kiêu ngạo đi, ngụy quân tử!" Diệp Phong tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ, hiên ngang đứng đó, trong miệng khinh thường cười khẽ.

Chỗ ngồi của khách quý, cửu giai tật phong kiếm sĩ Tả La, nhìn Diệp Phong cầm kiếm hiên ngang tư thái mà đứng, cũng không thấy sơ hở, không nhịn được nhíu mày kinh ngạc.

"Hừ, nói chuyện với loại tự cho mình là hào hoa phong nhã, thật sự là lãng phí nước bọt, tiếp chiêu đi!" Phỉ Long khinh bỉ quát nhẹ, cưỡi trên Quang Minh độc giác thú, nhất thời túng vó chạy như điên nhằm phía Diệp Phong.

Hai người cách xa nhau không quá hai mươi thước, với tốc độủa Quang Minh độc giác thú, ngay lập tức liền vọt tới phía trước Diệp Phong, Phỉ Long cầm Thần Tốc Chi Thương xuất ra sáu đạo thương ảnh, toàn bộ đều tập trung vào Diệp Phong.

Với thực lực của Phỉ Long, hơn nữa với sự phụ trợ của Thần Tốc Chi Thương tốc độ được tăng lên gấp đôi, y ra chiêu tự nhiên mạnh mẽ như sóng cả!

"Hoa ..." một trận kinh hô, nhiều người xem thấy Phỉ Long đột nhiên xuất hiện phía trước và đâm cầm thú nam tước, mọi người đều chấn động.

Bất quá tiếng kinh hô của bọn họ lập tức dừng lại, bởi vì Phỉ Long căn bản đâm vào tàn ảnh của cầm thú nam tước lưu lại.

Cầm thú nam tước bản thân đã xuất hiện ở phía sau độc giác thú, huy kiếm chém ngang vào đùi sau của độc giác thú.

"Đang!" Một tiếng chạm nhau của kim thiết vang lên. Phỉ Long nhanh chóng giơ thương lên chặn trường kiếm của Diệp Phong công kích, độc giác thú chân sau đá lên, cùng bức lui Diệp Phong.

Trời, con súc sanh này phối hợp rất là ăn ý. Diệp Phong tập kích không thành, trong lòng thầm mắng, đã nhảy ra giữ cự lý với Phỉ Long, tay trái nhanh chóng xuất Toàn Long Chỉ chân khí!

Đáng tiếc, Phỉ Long đã nếm thử qua Toàn Long Chỉ chân khí, nên hôm nay không có chật vật như lần trước. Độc giác thú tự nhiên thần tốc phóng ra Quang Minh quang hệ ma pháp cấp ba, nháy mắt nhanh chóng đã gia tăng gấp đôi, bốn vó cất lên, cơ hồ vượt qua tốc độ của Tiêu Diêu Kiền Khôn Bộ của Diệp Phong.

Đang cởi trên lưng ngựa đuổi theo mục tiêu, Phỉ Long không ngừng huy vũ Thần Tốc Chi thương trong tay, cùng với Diệp Phong trên sân đánh với tôc độ kinh người. Trong lúc nhất thời khiến cho trên sân đấu nơi nơi đều là tàn ảnh của kiếm sĩ và kỵ sĩ. Có thể miêu tả kiếm khí mật bố, thương kính loạn vũ !

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Quang Minh chi kiếm trong tay Diệp Phong, múa tiêu sái như nước chảy mây trôi, luôn tấn công vào sơ hở từ phía sau của Phỉ Long, bức Phỉ Long thu chiêu về để phòng thủ, nhân cơ hội đó dùng chân khí Toàn Long Chỉ mà phóng ra. Quang minh chi kiếm làm tăng thêm hai tầng chánh khí, múa thanh kiếm trong tay, làm hắn thật hài lòng!

Cũng may lôi đài được các ma pháp sư phóng ra kết giới xung quanh, nếu không để cho kình khí của chân khí toàn long chỉ bắn ra ngoài, thì lúc này sợ rằng người xem đã bị lĩnh thảm họa!

" Tốc độ Lôi Ân thật nhanh, Quang Minh độc giác thú nếu muốn gia tăng tốc độ để bắt kịp hắn e rằng không có biện pháp!" Lao Nhĩ bệ hạ nhìn trận quyết đấu phía dưới, lộ ra thần sắc hâm mộ.

"Kỹ thuật sử dụng kiếm của hắn cũng rất tốt!" Tả La cũng tán thưởng theo. Lao Nhĩ nghe vậy liền liếc y lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục chú ý trận đấu.

Quốc vương bệ hạ cùng với cửu giai kiếm sĩ Tả La tiên sinh đồng thời tán thưởng chính cháu mình. Lạc Khắc ngồi ở bên trái bệ hạ, trong lòng thật sự đang hạnh phúc như nở hoa.

Uy Nhĩ nhìn thấy Lạc Khắc trong lòng đang cao hứng, âm thầm hừ lạnh khinh thường.

"Quang Minh trùng kích đạn!"

Phỉ Long hét lớn một tiếng, lần trước khi đánh nhau đã sử dụng quang cầu công kích một lần giờ đây lại sử dụng một lần nữa. Nhưng lần này so với lần trước dĩ nhiên mạnh mẽ hơn nhiều lần, thêm nữa lại phối hợp với tốc độ của độc giác thú. Trên lôi đài chỉ nhìn thấy là một mảng quang minh trùng kích, lưu lại từng mảng tàn ảnh

"Thiên địa phách hoàng quyền !"

Diệp Phong thân hình di động tránh nhé đòn tấn công mãnh liệt của Phỉ Long, vận hành chánh khí ở tay trái giơ quyền thi triển tuyệt học. Chánh khí phát ra hình thành nên một con thần long phương Đông đang giương nanh múa vuốt bay lượn, và há mồm gầm lên những tiếng hung hãn như cự hổ, đồng thời đánh về phía Phỉ Long.

Một tiếng nổ ầm ầm, trên lôi đài đá vụn bắn tứ tung, bụi đất bay lên mịt mù, Phỉ Long đang tấn công mãnh liệt thì bắt buộc phải dừng lại, trên người dính không ít bụi đất, đang đứng trên lôi đài nhìn rất bất nhã. Diệp Phong cũng bị kình khí thối lui về phía sau bốn bước mới đứng vững!

"Hoa !" người ngồi xem sôi trào kinh hô, bắt đầu thảo luận về chiêu thức mới của cầm thú nam tước, thật sự quá mức thần kỳ.

"Thiên địa phách hoàng quyền ? Cũng giống như Quang Minh đấu khí hình thành một phi thú và một cự hổ, thật là lợi hại, rất là bá đạo. Đáng tiếc đấu khí Lôi Ân quá yếu !" Tả La nhìn lôi đài trầm tư thở dài. Y cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại võ công này.

Lao Nhĩ nhìn Lạc Khắc, vốn định hỏi hắn Lôi Ân là theo ai mà học được võ công như vậy, nghĩ lại ở đây có quá nhiều người, cuối cùng không có mở miệng.

"Không nghĩ tới ngươi có rất nhiều tuyệt chiêu vậy!" Phỉ Long vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn Diệp Phong cười khẽ:" Đáng tiếc uy lực quá tầm thường!"

Y nói đúng là sự thật, Diệp Phong cũng không có mở miệng phản bác, chỉ bất quá tay trái dùng chân khí Toàn Long Chỉ bắn về phía cái miệng của Phỉ Long.

"Hàn tinh biến bố !"

Độc giác thú né tránh đòn công kích của Diệp Phong, nhanh chóng phóng về phía hắn. Phỉ Long khẽ quát một tiếng, trong tay thần tốc chi thương vây quanh Diệp Phong đâm ra vô số thương ảnh. Thương tiêm do Quang Minh đấu khí hiển diệu ra, giống như vô số hàn tinh công kích Diệp Phong, trông rất lôi cuốn!

Phía trên cùng với tả hữu hai bên đều bị phong sát, Diệp Phong chỉ còn cách múa kiếm ngăn cản thế thương, dưới chân thi triển Tiêu Diêu Kiền Khôn Bộ lui về phía sau tránh né công kích. Nhưng mà còn có độc giác thú phi theo hắn đuổi sát không tha, Phỉ Long không có do dự, thi triển toàn lực khiến cho Diệp Phong lâm vào hiểm cảnh !

Người xem ngồi xem thống hận cầm thú nam tước thấy vậy lập tức ra sức hoan hô, cao hứng vì Phỉ Long cổ vũ.

Lộ Lộ nghe thấy những tiếng reo hò của người xem, cảm thấy rất không thoải mái, nhìn thiếu gia quyết đấu. Trong lòng nàng lo lắng không nguôi, không ngừng hướng tới Quang Minh nữ thần khấn cầu, phù hộ cho thiếu gia bình an !

Tả La quan sát tình thế trên lôi đài bất diệu, nhưng thế kiếm của Diệp Phong vạn không loạn, thật hâm mộ bản lãnh sử dụng kiếm của hắn. Đáng tiếc chính là đấu khí quá kém, nếu không chính y có thể theo hắn học võ công !

Tể tướng đại nhân cũng đồng dạng lo lắng cho cháu, nghe thấy lửa giận trong sự hò hét của người xem. Nếu không phải quốc vương ở đây, lão giờ phút này khẳng định sẽ tìm tên xui xẻo nào đó thị uy, để cho đám hổn đản này ngừng la!

"Phốc...phốc...phốc..."

Nếu cứ thủ hoài như vậy thế nào cũng thua. Diệp Phong cuối cùng cũng đã tới cực hạn, bị đâm trúng ba thương ở tay trái, sườn trái và đùi phải. Rồi bị Phỉ Long dụng cán thương đánh vào eo và lưng bên phải, đẩy hắn đến bên cạnh kết giới của lôi đài.

Lạc Khắc thấy thế lập tức kinh hãi từ chỗ ngồi đừng lên, quốc vương Lão Nhĩ cũng nhíu mày muốn ngăn cản trận đấu.

"Lôi Ân, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi!" Phỉ Long uy phong vô hạn cưỡi trên độc giác thú, tay phải cầm thương chỉ về phía Diệp Phong đang nằm trên mặt đất. Nếu không phải là bệ hạ đích thân tới, y bây giờ thật muốn giết tên đối đầu này.

"Phốc !" Phun ra một ngụm máu ra, Diệp Phong nhịn đau đứng lên, không để ý đến vết thương đang chảy máu trên người. Nghe Phỉ Long nói vậy cùng với chung quanh liên tục phát lên tiếng hoan hô, trong lòng hắn phẫn nộ cực độ, cắn răng chịu đựng, toàn lực vận hành chánh khí, mở miệng quát lên một tiếng. Chánh khí đột nhiên bắn ngoài cơ thể, nhanh chóng xoay tròn quanh thân hắn, sau đó bay vọt lên cao, thẳng phía chân trời!

Phỉ Long cùng với khách quý, mọi người ngồi xem, đều bị giật mình bởi hành động vừa rồi của Diệp Phong. Bọn họ càng thêm nghi hoặc, hắn vì sao tự nhiên phát đấu khí hướng lên trời?

Chánh khí vọt lên trời. Trong nháy mắt bầu trời tối sầm lại, mây đen mù mịt cuồn cuộn kéo tới, sấm sét liên hồi, thiểm điệm như đao. Diệp Phong đưa chánh khí vào trong thân kiếm, tung người nhảy lên, cách xa bốn trượng, về phía trước mặt Phỉ Long, trên không giơ kiếm bổ xuống!

Chí tôn cửu thức, thức thứ nhất, kiếm định thiên hạ - ngự phong lôi !

Trong chớp mắt, kình phong gào thét, hơn mười đạo thiểm điện từ trên trời cao đánh xuống, xé rách kết giới tràn vào thân kiếm, thuận theo thế kiếm đi vào, hình thành kiếm hình điện võng, chụp xuống Phỉ Long với cái khí thế nghiêng trời lệch đất

Diện tích kiếm điện bao cả lôi đài. Phỉ Long trước khinh thường hành động của Diệp Phong, đột nhiên thấy mãnh chiêu này, vội vàng vận hành đấu khí hộ thể. Độc giác thú cũng phóng thích ra quang hệ ma pháp cấp bảy, hình thành kết giới hình tròn, quang minh tí hộ.

Điện võng cùng kình phong liên tục đánh vào kết giới, lớp lớp liên tiếp đánh vào một cách hỗn loạn khi phá vỡ tạo nên âm thanh ầm ầm. Cả lôi đài giờ phút này sinh ra các vết nứt, bụi đất bay lên, dòng điện tản mác. Thấy việc đang diễn ra trên sân đấu mọi người trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt không có thể tin?

Bụi đất lắng xuống, áo trắng của Phỉ Long cùng với độc giác thú lông trắng đều bị dính điện khiến cho toàn bộ đen xì, rồi ngã xuống đất, thân hình co giật. Nhất là mỹ nam Phỉ Long anh tuấn, cả thân hình đều bị đốt cháy, hoàn toàn bị điện tiêu hủy mất hình tượng!

Trong ánh mắt Diệp Phong hiện lên một tia thống khổ, cầm kiếm phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn Phỉ Long ngã xuống đất rồi đang co giật, yên lặng không nói, tư thái tiêu sái !

"Điều này sao có thể? Dẫn phát tự nhiên thiểm điện để phối hợp ra chiêu ? Chẳng lẽ hắn là cực điện ma kiếm sĩ ? Không đúng, không có ma kiếm sĩ nào lợi hại như vậy, hơn nữa hắn rõ ràng là Quang Minh kiếm sĩ, không ai có thể cùng lúc tu luyện hai loại đấu khí không thể dung hòa này. Xem ra đây đều là năng lực chiêu thức cổ quái của hắn..." Tả La khó có thể tin được nói thầm, đã rõ ràng là chính y đã quá coi thường Lôi Ân.

Tại Quang Minh đại lục, vô luận chiến sĩ hay là pháp sư, đều rất ít người đồng thời tu luyện đấu khí cùng với ma pháp. Bởi vì việc tu luyện này thường khó khăn, phải luyện tập ma pháp và đấu khi ở cấp ngang nhau. Cho nên ma kiếm sĩ rất hiếm, và số người lợi hại càng thêm hiếm, thâm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!

Nhìn chính cháu mình có thể đánh bại Phỉ Long, Lạc Khắc trong lòng vô cùng kích động. Dòng họ nhà Pháp Lôi Nhĩ cuối cùng cũng xuất hiện một cường giả chân chính, rốt cục có thể không còn bị kẻ thù cười chê là “thế tập nhược giả” ("dòng họ yếu đuối") nữa!

So với Lạc Khắc, nguyên soái Uy Nhĩ đứng dậy nhìn trên lôi đài thấy Phỉ Long đang co giật không dậy nổi, sắc mặt cực vi khó coi. Lần này danh dự của đứa cháu xem như hoàn toàn bị mất trong tay của Lôi Ân!

Lao Nhĩ nhìn sang Lạc Khắc cùng với Uy Nhĩ, rồi đứng dậy cao giọng tuyên bố:" Trận quyết đấu này, người chiến thắng là Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ nam tước!"

"Quang Minh nữ thần ơi, ngài như thế nào lại chiếu cố tên cầm thú nam tước này. Hắn trở nên cường hãn như thế, cư dân đế đô sau này con có đường sống sao?"

"Ô ô, hắn có thể dẫn phát ra thiểm điện tự nhiên công kích, Nếu hắn đối với người thường chúng ta hung tàn như thế, chúng ta nên làm như thế nào thì tốt đây?"

Người xem bình thường oán giận cầm thú nam tước, nghe xong tuyên bố đều thở dài.

"Ta phi, Phỉ Long, con mẹ hắn, vậy mà khoe là đoàn trưởng Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Hắn ngay cả Lôi Ân cũng không đánh lại, làm hại lão tử thua tiền !"

“ Thì ra tiểu tử này thường chỉ cậy chính hắn là cháu của nguyên soái. Đoàn trưởng hoàng gia kỵ sĩ đoàn, luôn đều là những tên không ra gì. Bây giờ hại chúng ta thua tiền, thiểm điệm đó sao không bổ hắn chết luôn đi!"

So với tiếng thở dài của cư dân, thì tiếng mắng chửi của những tín đồ cờ bạc lại càng thêm điên cuồng, cơ hồ Phỉ Long trong mắt bọn họ không đáng một xu !

Nhìn quang cảnh hồn loạn của người ngồi xem, Lao Nhĩ lắc đầu, bãi giá hồi cung. Lặc Khắc, Uy Nhĩ thi lễ tiễn bệ hạ về cung. Hai bên đều nhìn nhau thù hận, cùng chạy lên lôi đài.

Phỉ Long cùng độc giác thú được hạ nhân của phủ nguyên soái nhanh chóng đưa đi.

Lạc Khắc lên đài vốn định ôm cháu mình hoan hô, Diệp Phong lại cầm lấy Quang Minh chi kiếm thu hồi vào không gian giới chỉ, và nhanh chóng nhắc nhở:” Lão nhân, đi mau, cháu không thể trụ được nữa!"

## 12. Chương 12 – Hoàng Gia Tư Lược Đoàn

“Chí Tôn cửu thức” – thức thứ nhất, “ Kiếm định thiên hạ - ngự phong lôi” làm tiêu hao rất nhiều chân khí. Khi thi triển Thiên Địa Chí Tôn công lên gấp bốn lần, chân khi lập tức chạy toàn thân

Diệp Phong nghĩ ra cái chiêu ác hiểm này để cứu lấy cái tiểu mạng của hắn, chân khí toàn thân đã tiêu hao hết. Hắn cũng bị nội thương, nhưng ở trước mặt người khác vân tiêu sái uy phong. Tuy thương thế trong ngoài đều nặng, hắn làm như không có việc gì cả!

Tuy nhiên lúc hắn trở lại Tể tướng phủ, hắn liền dựa vào cửa rồi phun huyết và ngả xuống đất, làm cho Lạc Khắc hoảng hồn, vội gọi hạ nhân đưa hắn vào trong phòng ngủ. Sau đó lão ta cho gọi Quang Minh mục sư đến chữa trị!

Dù vậy thì Quang Minh mục sư chỉ có thể chữa trị ngoại thương, còn nội thương thì không thể. Diệp Phong chỉ còn cách là chính mình tự vận công trị liệu.

Lạc Khắc giờ đây đã có chút tin rằng cháu lão sỡ hữu võ công của thần linh. Do bởi võ công của cháu lão thật thần kỳ, và quá lợi hạ. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của mọi người!

“Lão nhân, người đừng quên kêu Ba Nhĩ đi lấy tiền thắng cược!” Lạc Khắc dẫn mọi người rời khỏi. Diệp Phong cố gắng dựng người lên, lập tức nhìn vào phía bên giường thấy Lộ Lộ đang đứng, tính háo sắc của hắn nổi lên:” Lộ Lộ, thiếu gia muốn ngủ. Đến đây, lên giường bồi tiếp thiếu gia một lúc!”

Lộ Lộ từ lúc thiếu gia thổ huyết rồi ngã xuống, những giọt nước mắt lo lắng vẫn chưa ngừng rơi. Khi mà bọn người kia cùng lão gia đã đi rồi, nàng cuối cùng cũng không nhịn nỗi, nhào tới bên người thiếu gia mà khóc lớn, bởi vì sợ thiếu gia có chuyện gì.

Khi bọn người kia cùng lão gia ở đây, Lô Lộ thân phận thị nữ nên không cách nào khác, nàng chỉ còn biết đứng nhìn lo lắng mà thôi.

“Lộ Lộ đừng khóc, đến đây bồi thiếu gia ngủ đi!” Diệp Phong thấy Lộ Lộ quan tâm đến mình, liền cảm thấy trong lòng rất vui sướng. Hắn liền dùng giọng ôn nhu để an ủi nàng, rồi ôm nàng vào lòng, dĩ nhiên cũng không nhịn được mà sờ loạn thân thể nàng.

Nếu trên địa cầu thì Diệp Phong căn bản không thể tưởng tượng sẽ có một mỹ nhân như Lộ Lộ quan tâm tới hắn, nhưng ở thế giới này mọi việc đối với hắn thật sự tuyệt vời. Từ lần đầu tiên chiếm hữu Lộ Lộ, hắn bây giờ đã có thói quen ôm Lộ Lộ ngủ mỗi ngày.

Cha ơi mẹ ơi, nhi tử sống tại thế giới này rất tốt, hai người cũng phải chăm sóc cho chính mình thật tốt a. Vừa khi phụ mĩ nhân trong lòng, vừa nói thầm trong tâm.

Tây Tư do có việc nên không đến xem quyết đấu, hồi phủ thì biết đứa cháu đánh trọng thương Phỉ Long trong cuộc quyết đấu nhưng bản thân cũng bị nội thương, không nhịn được bắt đầu lo lắng, muốn nhanh chóng giết chết đứa cháu này diệt trừ hậu họa.

Hậu hoa viên trong hoàng cung, trong một lương đình, quốc vương Lao Nhĩ nhìn Tả La hỏi: “Bây giờ ngươi có cái nhìn thế nào về tên tiểu tử Lôi Ân?”

Tả La cười nhạt nói: “Hâm mộ!”

“Hâm mộ? Ngươi hâm mộ chiêu thức thần kỳ của hắn à?” Lao Nhĩ mỉm cười hỏi.

“Không sai, trừ đấu khí của hắn ra, mọi chiêu thức của hắn đều làm thần hâm mộ. Nếu hắn không phải là người Mạt La đế quốc, thần nhất định dùng uy ép hắn dạy chiêu thức cho thần!” Tả La nghe hỏi đáp lời.

Lao Nhĩ nhìn Tả La, lập tức ha ha cười to: “Ngươi đó ngươi đó, lời này mà để người khác nghe được, uy danh Mạt La đệ nhất kiếm sĩ của ngươi sẽ bị hủy ngay!”

“Thần vốn tưởng rằng tương lai Phỉ Long thực lực có thể đạt tới cửu giai, trở thành Mạt La đệ nhất kỵ sĩ. Nhưng bây giờ thần có thể khẳng định Lôi Ân tương lai nhất định thay thế cái danh hiệu Mạt La đệ nhất kiếm sĩ của thần!” Tả La mỉm cười cảm khái.

.“Ô? Nói thế ta phải trọng dụng Lôi Ân như đã trọng dụng Phỉ Long?” Thấy Tả La cố gắng mà vẫn chưa thực sự minh bạch, liền trầm tư phân tích: “Bây giờ Mạt La chia làm hai phe, Uy Nhĩ và Lạc Khắc, nhằm không để cho một bên trở nên lớn mạnh, ta đã nhất mực yên lặng nhìn hai bên tranh đấu. Xem ra ta nên bồi dưỡng Phỉ Long và Lôi Ân thành người kế thừa của Uy Nhĩ và Lạc Khắc, để giữ nguyên sự cân bằng giữa các thế lực trong đế quốc. Bất quá để Lôi Ân kế thừa chức vị của Lạc Khắc, sợ rằng sẽ có chuyện, hắn tựa hồ không phải là người có thể liệu việc chu toàn được!”

Tả La gật đầu nói: “Bệ hạ anh minh, Lôi Ân tiểu cầm thú ở tại đế đô có danh đầu rất xấu, hơn nữa hắn lại có võ công cao như vậy mà không xông pha nơi chiến trường, mà ngược lại chỉ đi làm chính trị, thật là đáng tiếc!”

“À, Lôi Ân thật sự là không thích hợp để làm chính trị. Bất quá, lời của khanh cũng vừa mới nhắc cho ta nhớ, với tác phong thường ngày của Lôi Ân, hiện đang có một chức quan rất thích hợp cho hắn vô cùng, có thể dùng việc này để tôi luyện cho hắn một thời gian. Trong tương lai tất có thể sẽ hình thành thế lực quân bình trở lại!” Lao Nhĩ trầm tư phân tích.

Tả La tò mò hỏi: “Là chức quan gì vậy?”

Lao Nhĩ cười ha hả nói: “Hoàng Gia Tư Lược đoàn Đoàn Trưởng!”

“Ha ha ha, bệ hạ quả là cao kiến, quả là cao kiến. Đối với chức quan này, người khác có thể là không thích, nhưng đối với Lôi Ân thì hắn nhất định sẽ rất thích!” Tả La nhìn Lao Nhĩ bệ hạ mà lớn tiếng cười tán dương.

Phủ Nguyên Soái, Uy Nhĩ lão Nguyên Soái đang trị liệu thương thế cho tôn tử của mình, trong lòng vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới tôn tử của Lạc Khắc là Lôi Ân lại có môn tuyệt kỹ cường đại như thế. Lần này e rằng Phỉ Long chắc phải nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian dài thì mới có thể khang phục, thật là khinh người quá đáng, nếu có cơ hội thì nhất định phải vãn hồi mặt mũi mới được!

Sáng hôm sau, do có rất nhiều người đến sân đấu hôm qua, sự việc Hoàng Gia Kỵ Sĩ đoàn Đoàn Trưởng Phỉ Long bị Cầm Thú Nam Tước đánh cho trọng thương đã trở thành câu chuyện đầu đề rất sôi nổi tại đế đô, danh vang gần xa. Lao Nhĩ bệ hạ phái người thông tri truyền cho Lạc Khắc và Lôi Ân cùng nhập cung tấn kiến.

Vết nội thương của Diệp Phong sau khi trải qua điều tức đã ổn định lại. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục điều dưỡng một khoảng thời gian nữa thì mới có thể vận dụng chính khí.

Ba Nhĩ đến báo tin cho hắn biết rằng đã đến lúc Quốc vương triệu kiến hắn. Bởi vì hôm qua hắn vừa thắng được năm mươi vạn kim tệ, là một con số chỉ có trong mộng mới có. Biết Quốc vương triệu kiến, hăn làu bàu thóa mạ trong miệng vài câu, rồi uể oải rời khỏi giường, để cho Lộ Lộ hầu hạ rửa mặt và thay y phục.

“Lộ Lộ, hãy chờ ta ở nhà, sau khi tiến cung trở về, ta sẽ đưa nàng ra ngoài du ngoạn. À, đừng quên đưa cơm cho tiểu nương bì ở trong mật thất nhé!” Khi sắp ra khỏi cửa, Diệp Phong ôm thân hình mềm mại của Lộ Lộ rồi hôn nàng một cái, ôn nhu nhắc nhở.

“Biết rồi, thiếu gia, người lên đường cẩn thận!” Lộ Lộ đứng trước cửa phòng cất giọng ngọt ngào trả lời hắn, tựa như người vợ hiền, đưa mắt nhìn thiếu gia bỏ đi.

Quốc vương thư phòng, Lao Nhĩ bệ hạ đang cùng Tả La nói chuyện phiếm, nghe kẻ hầu vào báo rằng Tể Tướng và Lôi Ân Nam Tước đã đến, liền lập tức truyền cho hai người tấn kiến, rồi cười nói với Diệp Phong: “Lôi Ân Nam Tước hôm qua đột nhiên đại triển thần uy, thật là cho chúng ta được đại khai nhãn giới!”

“Thật đã làm cho bệ hạ chê cười!” Diệp Phong hiện xuất thần thái khí chất quý tộc, lễ phép đáp lời. Không cần nói, chỉ với bộ áo choàng màu đen do Lộ Lộ cố tình lựa cho hắn đang mặc trên người, lại thêm hắn cố ý tạo ra hình dáng, nên thoạt nhìn liền thấy ngay là người có phong phạm quý tộc.

“Lôi Ân Nam Tước, trước kia chưa từng nghe nói qua là ngươi có võ công. Tả La đoán rằng ngươi chỉ mới luyện tập gần đây, chẳng biết là ai đã dạy cho ngươi thế?” Lao Nhĩ nhìn Diệp Phong, nhẹ nhàng hỏi.

Lạc Khắc nghe vậy thì sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, nếu tôn tử của mình mà nói với bệ hạ rằng hắn là do Trung Hoa chi thần truyền dạy võ công cho, thì bệ hạ khẳng định là sẽ không tin, nói không chừng còn sẽ khiến y tức giận nữa là khác.

Đáng tiếc, Diệp Phong không biết Lạc Khắc lo lắng, nên làm theo một kiểu như trước đáp rằng:" Bệ hạ, võ công của thần đã sử dụng, đều do một lão tự xưng là một thần linh gì đó gọi lại Trung Hoa chi thần, đã báo mộng dạy cho thần"

"Trung Hoa chi thần? Nằm mộng truyền thụ? Có vị thần này sao?" Lao Nhĩ nhíu mày hỏi, cũng quay sang Tả La cùng một dạng nghi hoặc. Căn bản không tin vào những gì Diệp Phong nói.

Lạc Khắc quan sát cặn kẽ sắc mặt từ xưa đến nay cũng chỉ một kiểu.Thấy thần sắc của bệ hạ, cùng với ngữ khí của ngài, như biết được ngài không tin những gì tôn tử của mình nói, nóng ruột đến độ sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Bệ hạ, xác thực là Trung hoa chi thần dạy cho thần. Thân là đế quốc nam tước, Lôi Ân nào dám khi mạn bệ hạ? Thần nay hướng tới Quang Minh nữ thần xin thề, vĩnh viễn trung thành với bệ hạ, nếu như vừa mới có lời giả dối, nguyện chấp nhận thần linh khiển trách!" Diệp Phong khẳng khái thẳn thắng tuyên thệ.

Đa số nhân tộc này đều tin phụng Quang Minh nữ thần, không có ai dám bất kính với Quang Minh nữ thần. Lao Nhĩ cùng Tả La nghe xong lời tuyên thệ của Diệp Phong, mặc dù không giải thích được Trung Hoa chi thần là cái quái sự gì? Những mà cũng không tra hỏi thêm nữa, hoàn toàn tin vào những điều hắn nói. Bằng không thì cũng như là hai người bọn họ không tin vào Quang Minh nữ thần vậy.

Ha ha ha! Thế giới nhân loại này thật là ngu muội. Quang Minh nữ thần thình lình đến lùng bắt người nhàn nhã chẳng qua đơn giản là sát thủ thôi. Quốc vương lại không dám hoài nghi lão tử. Sảng khoái thật. Diệp Phong trong lòng vui sướng như nở hoa.

Đối với lời tuyên thệ vừa rồi, việc này căn bản không có nghiêm túc. Đối với hạng người vô thần luận giả như hắn mà nói, Quang Minh nữ thần cho ta điều gì tốt? Nàng có rực rỡ như Lộ Lộ không?

Lạc Khắc nhìn tôn tử hướng tới Quang Minh nữ thần tuyên thệ trung thành với quốc vương, thần sắc của quốc vương và người cận vệ kia, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Lao Nhĩ nhìn hết Lạc Khắc rồi Diệp phong, nói:" Lạc Khắc, Lôi Ân quả đúng là tôn tử của ngươi. Nếu hắn đã có thực lực đánh bại Phỉ Long, lại còn tuyên thệ trung thành, ta muốn hắn nhận một chức tư lược, phong hắn làm Hoàng Gia Tư Lược đoàn Đoàn Trưởng, như vậy ngươi bằng lòng chứ?”

"Tạ ơn bệ hạ ban ân, Pháp Lôi Nhĩ gia chúng thần xin tận lực hiệu trung với bệ hạ!" Lạc Khắc vui mừng kéo tay Diệp Phong tạ ân.

Đối với địa vị văn chức Tể tướng của Lạc Khắc này mà nói, buồn nhất là không nắm được binh quyền. Hiện tại quốc vương đã ban cho tôn tử mình quân hàm Hoàng Gia Tư Lược đoàn Đoàn Trưởng, thì việc chính lão có binh quyền không khác biệt gì mấy.

Hoàng Gia Tư Lược đoàn, không có giới hạn biên chế, không thuộc quân chánh quy. Thực ra mà nói nó là một nhánh cường đạo bộ đội lấy danh nghĩa hiệu trung hoàng thất, ngoại trừ Mạt La đế quốc, nó có thể tùy ý cướp đoạt thuơng nhân nước ngoài, cư dân, thậm chí quân đội, lợi dụng mở mang thực lực của chính nó.

Là Tư Lược đoàn Đoàn Trưởng, bản thân ôm giữ quyền hạn tuyệt đối điều phối Tư Lược quân đoàn. Hàng năm chỉ hướng về đế quốc giao nộp mười phần trăm thu nhập mà đã có thể đoạt được. Bất quá quốc vương ủy phái một vị phó đoàn trưởng thống kê thu nhập của Tư Lược đoàn, đồng thời giám sát Tư Lược đoàn không cho hạ thủ đối với người dân trong nước.

Loại tổ chức đoàn đội này, là đề cao thu nhập quốc gia, là một phương pháp tốt để tăng cường quân lực quốc gia. Chỉ bất quá như vậy đoàn đội bởi vì quyền lực cưỡng đoạt hội nhân, lại đắc tội với các quốc gia khác, bởi vì vậy người bình thường đều không muốn làm chức đoàn trưởng này. Nhưng Lạc Khắc vì chỉ có văn chức lại muốn ôm giữ binh quyền, đành bất hảo nhúng tay vào phương diện này. Vì thế trước mắt Mạt La đế quốc vẫn một mực không có cải tổ Hoàng Gia Tư Lược đoàn.

Cũng hay nha, lão tử cùng lắm chỉ tuyên thệ một lần mà thôi, lại cho ta cơ hội tổ chức binh lực cho chính mình? Vụ mua bán này quả là không tệ! Diệp Phong phi thường thích thú cái Hoàng Gia Tư Lược Đoàn, càng cảm thấy vị quốc vương trước mắt rất thuận nhãn.

“Lạc Khắc, ngươi cũng biết Quang Minh đại lục quặng kim loại rất ít. Mạt La đế quốc chúng ta trong 8 đại quốc gia cũng là nơi có ít quặng nhất, trang bị cho quân chánh quy đã là một vấn đề. Cho nên ta sẽ không cấp Lôi Ân trang bị và vũ khí, chỉ có thể cho phép ngươi trong toàn quốc chiêu tập binh lính” Lao Nhĩ nhẹ nhàng nhắc nhở

“Lão thần hiểu rõ, Lôi Ân muốn tự mình phát triển Tư Lược Đoàn !” Lạc Khắc cung kính đáp lời.

Lao Nhĩ nghe vậy gật gật đầu, thập phần cao hứng. Lúc này lấy ra chứng nhận Tư Lược, chính thức sắc phong Diệp Phong làm Hoàng Gia Tư Lược Đoàn Đoàn Trưởng!

Quần thần bốn người tại thư phòng đàm luận một trận, Lao Nhĩ nghĩ ngợi một chút rồi nói: ”Lôi Ân, ta cấp Tĩnh Hương – Ba Ni Lạp làm phó đoàn trưởng cho ngươi. Nàng ta hiện thời đang ở Hỗn Loạn Hoang Nguyên, Thiết Huyết Học Viện. Ngươi cũng nhânh chuẩn bị trước cùng với nàng ta hội họp. Ta sẽ sử dụng tín điểu thông tri cho nàng ta.”

Hỗn Loạn Hoang Nguyên nằm ở trung ương đại lục, tại phía ngòai biên cảnh của tám nước. Tại đây gồm toàn khủng bố ma lâm, ma thú hoành hành, là vùng đất không ai quản lý, là thiên đường của những tên phạm tội. Cả đại lục các đoàn thể phạm tội nổi danh nhất đại lục toàn thể tại nơi đây

Lao Nhĩ bệ hạ có ba trai, hai gái. Đại công chúa Lị Na – Mạt La trời sanh mập mạp, trí lực thấp kém, vẻ ngoài khỏi nói. Tiểu công chúa Liên Na – Mạt La, duyên dáng đáng yêu, thiên tư tuyệt sắc, lãnh diễm động nhân.

Tĩnh Hương – Ba Ni Lạp, thất giai Điện hệ pháp sư, là đại mỹ nhân của đế đô, có vô số người theo, là ma pháp đạo sư của Liên Na tiểu công chúa. Một tháng trước tiểu công chúa Liên Na và tam hoàng tử Đan Ni – Mạt La đến Thiết Huyết Học viện để luyện tập tăng cường kiến thức, Tĩnh Hương cũng đi kèm theo. Việc này cả quý tộc đế đô đều biết.

Phái bất cứ người nào cũng giống nhau đều là phó đoàn trưởng, có một mỹ nhân hợp tác, thật là hài lòng, không có gì là không tốt. Diệp Phong đối việc này không có ý kiến gì, tỏ vẻ sẽ nhanh chóng li khai, cùng với Tĩnh hương hội hợp!

## 13. Chương 13: Ky Linh Hầu, Linh Ngưu Nhân Nô Đãi

Trở lại phủ Tể tướng, Lạc Khắc liền cho gọi Diệp Phong đến đại sảnh. Lão nhìn thần thái của đứa cháu mình, rất cao hứng:” Quai tôn, ngày hôm qua, cháu đã làm rạng danh Pháp Lôi Nhĩ gia của chúng ta. Hôm nay bệ hạ đã ngự tứ sắc phong cho cháu chức vị đoàn trưởng của Tư Lược đoàn. Cháu định sau nay phát triển nó như thế nào?”

Đứa cháu này đã phát sinh ra rất nhiều biến đổi thần kỳ, Lạc Khắc không còn coi hắn là một đứa nhỏ lúc trước không biết gì nữa.

“Xây dựng Tư Lược đoàn, dĩ nhiên cần phải tuyển thêm người. Tiền bạc thì không phải là vấn đề, mà tuyển tinh anh mới là chính yếu, cho nên không cần làm gấp gáp. Theo lời bệ hạ truyền, cháu trong mấy ngày tới đây sẽ phải đến Hỗn Loạn hoang nguyên, để gặp mặt vị Phó đoàn trưởng Tĩnh Hương kia, rồi bàn bạc kế hoạch phát triển Tư Lược đoàn!”

Miệng Diệp Phong thở ra khói, mỉm cười trả lời. Từ lúc bắt đầu, cái vấn đề phát triển gây nhiều phiền não, hắn đã có những kế hoạch sẵn trong lòng rồi!

Lạc Khắc thấy cháu mình tự tin, và trả lời cũng có đạo lý, liền gật đầu nói:” Tuyển tinh anh thì quả thật không sai, về phương diện tiền bạc, nếu không đủ thì gia gia sẽ cung cấp cho cháu. Chỉ có một điều là phần trang bị cho Tư Lược đoàn phải ngốn rất nhiều kim tệ, gia gia sợ không thể giúp đỡ cháu được, cái việc này cháu phải tự lo liệu. Quai tôn, ta tin thế nào rồi cháu cũng đem lại vinh quang cho Pháp Lôi Nhĩ gia chúng ta!”

“Ha ha ha, yên tâm đi lão nhân, người tuyệt đối sẽ không phải thất vọng!” Diệp Phong ha ha cười to. Những lời Lạp Khắc nói hắn đều hiểu được. Quang Minh đại lục thiếu nguồn khoáng nguyên, trang bị tốt quả thật rất quý, cũng rất khó mua được. Nhưng mà chỉ có nhân lực lại phải tự lo trang bị cho Tư Lược đoàn của hắn. Hắc hắc!

Hai người nói chuyện với nhau một hồi xong, Diệp Phong liền rời đại sảnh, tìm Ba Nhĩ để hắn đi thông tri cho Ai Đức và Khải Đặc, đến trường đấu giá Huy Hoàng hội hợp với hắn, sau đó trở lại phòng mình.

“Thiếu gia, ngài đã trở về!” Đúng lúc Lộ Lộ đang ngồi nhàm chán ở trong phòng, thấy thiếu gia trở về, lập tức cao hứng tiến đến thỉnh an, phụ giúp cởi áo bào xuống, mắc lên giá treo.

Diệp Phong thích được Lộ Lộ ôn nhu hầu hạ, ma trảo chộp lấy Lộ Lộ ôm vào lòng, ân cần hỏi: “Lộ Lộ, bệ hạ ban cho ta chức vị đoàn trưởng Hoàng Gia Tư Lược đoàn, ta phải sớm rời đế đô, nàng có sẵn sàng đi theo chứ?”

“Lộ Lộ là thị nữ của thiếu gia, ngài đi đâu, Lộ Lộ sẽ theo đó!” Lộ Lộ dựa vào trong lồng ngực thiếu gia nhu thuận trả lời, vì thiếu gia có được quan chức mà cao hứng.

Đối với Lộ Lộ mà nói, cha mẹ cùng đệ đệ đều đã ổn định, hoàn toàn không cần nàng phải lo lắng. Nàng không thể phân khai được với thiếu gia mình yêu thương. Huống hồ không đi theo thiếu gia, không chừng sẽ bị lão gia phái đi phục vụ người khác!

Hắc hắc, Lộ Lộ quả là một tiểu nữ nhân si tình. Diệp Phong ôm Lộ Lộ trong lòng thầm khoan khoái, nghĩ đến mật thất, hỏi: “Lộ Lộ, ngươi có đưa cơm cho U Nguyệt nhi không?”

“Đã đem, nhìn từ trong ánh mắt, hôm nay tính tình nàng bớt đi rất nhiều!” Lộ Lộ đáp nhẹ, lập tức cẩn thận hỏi: “Thiếu gia người dự định giữ nàng ta đến khi nào?”

Diệp Phong gãi gãi đầu nói: “Kỳ thật ta cũng không có ý định giữ nàng ta, nhưng nàng ta có huyết thống với Ma tộc, là hỗn huyết nhân, còn có hắc ám giáo đình, thả nàng ta nhất định sẽ phiền toái. Ngươi tạm thời tiếp tục cho nàng ta ăn cơm, cho nàng ta uống Cực Lạc Tiêu Hồn Thủy. Đợi ly khai đế đô, tính tình nóng nảy nàng ta hoàn toàn mất hết, ta sẽ xử lý lại vấn đề của nàng ta!”

Lộ Lộ dù rằng không đành lòng hỏi thế, nghe thiếu gia nói thế cũng không hỏi nhiều thêm nữa.

Diệp Phong thấy bộ dạng nhu thuận của nàng, hôn nàng một cái, nắm lấy tay ngọc nàng rời phủ đi tới trường đấu giá Huy Hoàng.

Cảnh tượng khi cầm thú nam tước ra ngoải dạo phố tiến đến gần. Uy lực quả nhiên không khác tiếng đồn, một ít cư dân nhát gan lập tức chuồn mất, chỉ còn lại loại lưu manh hỗn tạp có gan tiến lại vỗ mông ngựa nam tước đại nhân.

Diệp Phong đã quá quen với tình cảnh này, cũng chẳng quản những người này nghĩ gì, chỉ cần bản thân vui sướng tiêu sái là tốt rồi!

Cuộc bán đấu giá tại phách mại trường đang tiến hành, ba người bọn Ba Nhĩ chưa tới. Đám người vừa thấy Diệp Phong tới, sợ rắc rối vội tự giác nhường đường, không dám cản bước đại nhân cầm thú nam tước.

Cùng Lộ Lộ tìm chỗ ngồi phía dưới đài đấu giá, Diệp Phong ngồi xuống xem đấu giá, chờ ba người bọn Ba Nhĩ tới.

Không có loại tự cho là nhân sĩ chánh nghĩa như Phỉ Long ở đây, bọn nhân viên công tác ở phách mại trường tụ tập xung quanh phách giả, thấy cầm thú nam tước không gây chuyện, tự nhiên cũng không dám đến làm phiền hắn.

“Tiếp theo đây, đấu giá chính là một ma thú tam giai Ky Linh Hầu, vô cùng thông minh, thích bắt chước hành động của con người, là lựa chọn tốt nhất cho một sủng vật. Giá ban đầu là một trăm kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn mười kim tệ!” Nhân viên đấu giá kéo dầy thừng đang cột cổ một tiểu hắc hầu khả ái hình thể đều đặn như một quả túc cầu lớn, giới thiệu cho mọi người.

Ma thú ít nhất phải ngoài ngũ giai mới có ma tinh, loại Ky Linh Hầu này chỉ có thể làm vật cưng thôi, căn bản không có nhiều người muốn mua, gõ phách một hồi mới có người hô lên một trăm năm mươi kim tệ.

Lộ Lộ thấy Ky Linh Hầu bị cột giữ, bộ dạng giãy dụa rất đáng thương, trong lòng cảm thấy bất nhẫn, hiềm nỗi bản thân không có tiền, vì vậy liền quay sang Diệp Phong nói: “Thiếu gia, người xem tiểu hầu tử này thật đáng thương...”

"Như thế nào? Nàng thích chứ?" Diệp phong mỉm cười nhìn Lộ Lộ hỏi, thấy Lộ Lộ gật đầu, lập tức ra hiệu với đấu giá viên: "Ta trả hai trăm kim tệ!"

Vừa nghe Cầm Thú Nam Tước ra giá mua linh hầu, mọi người bên cạnh hắn đều không hề ra giá. Vì một con vật mà đắc tội Cầm Thú Nam Tước, ai cũng không ngốc như vậy!

Đấu giá viên gõ lên ba tiếng, tinh linh hầu thuộc về Cầm Thú Nam Tước. Lộ lộ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười cao hứng.

Ba Nhĩ lúc này theo Ai Đức cùng Khải Đặc cũng tới rồi. Hai tên quý tộc bại hoại vừa thấy lão đại lập tức mừng rõ ra mặt, tán tụng lão đại quyết đấu với Phỉ Long thật là anh dũng!

Diệp Phong lại không muốn nghe hai tên nói nhảm, gọi Ba Nhĩ giao tiền rồi lấy tinh linh hầu, giao cho Lộ Lộ. Vừa muốn đi, một vật phẩm tiếp theo được đấu giá viên đưa ra, thu hút sự chú ý của hắn!

Hai đại hán tráng kiên, cầm thiết liên kéo lên một ngưu đầu, đó là linh ngưu nhân của thú nhân vương quốc, đem lên đấu giá.

Linh ngưu chiến sĩ mang một quần dài vải len thô màu xám, sau mông cử động, lộ ra đuôi ngưu. Trên thân xích lỏa tất cả đều là ngưu mao (lông trâu) màu vàng, cơ thể thập phần cường tráng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận!

A, người này hình như trong phim là Ngưu Ma Vương. Diệp phong nhìn linh ngưu nhân, hai mắt không ngừng xoay chuyển, chẳng biết suy nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì.

"Tiếp theo cuộc đấu giá chính là linh ngưu nhân đến từ thú nhân vương quốc, hắn mặc dù không có đấu khí, nhưng do trời sanh có sức chịu đựng ngang bằng cường giả, khả năng địch nổi lục giai ma thú! Người bán đã cho hắn dụng độc dược, người mua có thể dụng giải dược khống chế hắn. Nhưng mà chúng ta trước tiên nhắc nhở mọi người, hắn tính tình bạo lực, nguy hiểm rất lớn. Giá bắt đầu là ba vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới ba ngàn kim tệ!" Đấu giá viên chỉ vào linh ngưu nhân cao giọng giới thiệu giá ban đầu.

"Chúa ơi, như vậy tên nô bộc này cũng tương đương uy phong !"

"Đúng vậy, bất quá hắn một điểm nguy hiểm !"

Người đấu giá bên cạnh đều thảo luận, đang nghĩ nên báo giá hay không.

"Lôi Ân thiếu gia nhà ta trả ba vạn ba ngàn kim tệ!" Ba Nhĩ tay sai của Cầm thú Nam Tước, nghe chỉ thị của thiếu gia, mở miệng hô to.

“Con mẹ nó, đồ tay sai, lần trước Quang Minh thần lực kiếm chính là khi hắn nói lên làm lão tử phải thua. Hôm nay linh ngưu nhân hắn còn muốn, con mẹ nó thật vô lại, lão tử trả ba vạn sáu ngàn kim tệ!" Trong đám người cũng không biết là ai nói như vậy một tiếng.

"Mẹ nó, thật vô lại, dám nói với Lôi Ân thiếu gia nhà ta, có giỏi đứng ra!" Ba Nhĩ khoa trương tìm kiếm nơi có tiếng chửi.

“Thấy chưa, thật sự có người dám tranh với lão đại chúng ta? Ai a? Đứng ra cho huynh đệ chúng ta nhìn ngươi so với Phỉ Long như thế nào!" Ai Đức cùng Khải Đặc cũng phóng thanh hô to.

Đám người đều tị hiềm, ý bảo không phải chính mình, thấy tình huống không ổn thậm chí đã bắt đầu căng thẳng. Đấu giả viên vừa nhìn giá, chạy nhanh lại gõ, miễn cho đánh nhau.

Ba thanh âm kêu lên, trước khi chủ nhân tức giận ra về, Ba Nhĩ liền giao tiền, nhận giải dược. Linh ngưu nhân nô lệ dưới sự dẫn dắt của Ai Đức cùng Khải Đặc, đi theo Diệp Phong rời khỏi trường đấu giá!

## 14. Chương 14: Thu Phục Linh Ngưu Chiến Sĩ, La Phi.

Linh Ngưu nhân của Thú Nhân vương quốc, bởi vì năng lực sinh đẻ kém, số lượng luôn luôn rất thưa thớt. Trong quân đội vương quốc, bọn họ vốn thuộc về bộ đội chủ lực.

Chiếu theo Quang Minh đại lục tiểu đội quân chính quy có mười người, trung đội có trăm người, đại đội có nghìn người, binh đoàn có vạn người, quân đoàn có mười vạn người trong biên chế. Hiện nay Linh Ngưu chiến sĩ trong nội bộ quân đội Thú Nhân vương quốc, không tính sĩ quan, chỉ có vẻn vẹn năm nghìn người, vừa vặn biên chế năm đại đội, bằng nửa binh đoàn!

La Phi - Áo Đặc, phụ mẫu chết sớm, là thanh niên Linh Ngưu chiến sĩ, làm người tâm trực khẩu khoái (tính tình ngay thẳng, có chuyện là nói), không có tâm cơ. Sở thích lớn nhất chính là uống rượu, thập phần ưa thích mùi vị của mĩ tửu nhân tộc!

Bởi vì trong quân đội hạn chế binh sĩ uống rượu không kiêng dè, La Phi cùng một số ít thanh niên bất hảo trong bộ lạc không vừa ý với đãi ngộ của quân đội, vẫn cự tuyệt kêu gọi của quân đội, không chịu gia nhập Linh Ngưu đại đội nào.

Ba tháng trước, gã li khai Thú Nhân vương quốc, muốn kinh qua Hỗn Loạn hoang nguyên, tiến đến Thiên Vũ đế quốc tìm người thích hợp kết thành nhóm dong binh, tốt cho việc hưởng thụ mĩ tửu nhân tộc mỗi ngày!

Thế nhưng, sự tình không có thuận lợi như gã mong muốn, tại Hỗn Loạn hoang nguyên hắn gặp một nhóm lái buôn nô lệ, muốn bắt hắn làm nô lệ, tới quốc gia nhân tộc bán đấu giá.

Hổ tốt chống không được bầy sói, cuối cùng gã bị lái buôn nô lễ bắt được, đã cưỡng ẹp dùng độc dược, bị bọn họ khống chế, đem tới Mạt La đế quốc.

Bước đi theo sau Diệp Phong, La Phi nhìn bóng lưng hắn, trong lòng cảm giác thập phần tuyệt vọng.

Bởi lẽ tên lái buôn nô lệ đi xem Diệp Phong cùng Phỉ Long quyết đấu, cũng dẫn La Phi theo. Gã đã từng chứng kiến thực lực Diệp Phong.

Hơn nữa vừa qua tại Mạt La đế đô, đối với đồn đại về cầm thú nam tước sớm đã nghe thấy, trong lòng gã hiểu được khẳng định không thể chạy trốn, cho nên mới cảm thấy tuyệt vọng!

Từ lúc Lộ Lộ tháo dây thừng ra cho Ky Linh hầu lanh lợi, rồi thân mật bắt nó ôm ở trong lòng vuốt ve. Tiểu tử kia liền cao hứng tại trong lòng Lộ Lộ mè nheo, bộ dáng thập phần đáng yêu, làm cho khuôn mặt Lộ Lộ vui vẻ tươi cười!

Diệp Phong thong dong đi tới ngoài cửa một gian tửu ba (quầy bar, quán rượu) xa hoa, dẫn theo Lộ Lộ bốn người, cùng với La Phi đi vào.

Tửu ba lão bản cùng người phục vụ vừa thấy cầm thú nam tước giá đáo, lập tức cung kính tiến lên hoan nghênh. Rồi chúng dẫn bọn họ tới một chỗ thanh tĩnh ở góc, nhiệt tình chiêu đãi, chỉ sợ nam tước đại nhân không cao hứng!

Gọi một bàn đồ ăn nướng cùng Mạt La quả tửu (rượu trái cây), Diệp Phong ra hiệu Lộ Lộ dừng lại phía sau mình, để Ai Đức mở xích sắt trên người La Phi ra.

La Phi gần đây cơ hồ mỗi ngày cơm ăn không đủ no, nhìn đầy các món nướng cùng với bình mĩ tửu, thèm đến nỗi nuốt nước miếng. Gã thấy cầm thú nam tước cho phép người khác giải khai xích sắt cho chính mình, lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Diệp Phong tả thủ ra hiệu Ba Nhĩ châm Thanh Sảng Tiêu Hồn (tạm nghĩa: tên một loại thuốc) cho mình, ngồi ở ghế trên, mỉm cười với La Phi nói: "Linh Ngưu chiến sĩ cường tráng, nói cho ta biết tên của ngươi!!"

Đối với thú nhân cường tráng xưng hô chiến sĩ, là một loại tôn kính. La Phi mặc dù không minh bạch nam tước ác danh rõ ràng trước mắt này, vì sao với mình khách khí như thế, nhưng cũng nghiêm mặt hồi đáp: "Nam tước tiên sinh cường đại, ta gọi là La Phi - Áo Đặc!"

"A, La Phi, mời ngồi. Có thể kể cho ta với thực lực của ngươi vì như thế nào lại bị nhân loại bắt được?" Diệp Phong miệng nhả khói, dò hỏi chuyện.

Vấn đề này không có cái gì không tốt để hồi đáp, La Phi ngồi xuống chọn lựa trọng điểm sự tình bị bắt đã trải qua, nói cho Diệp Phong.

Nguyên lai do thích uống rượu, có thể lợi dụng điểm này. Diệp Phong trong lòng sảng khoái, mỉm cười nói: "La Phi, ta biết không có thú nhân chiến sĩ thích làm nô lệ. Bất quá ta gần đây phụng mệnh thành lập Hoàng Gia Tư Lược đoàn, rất muốn thu ngươi làm thủ hạ, chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta, ta cam đoan mỗi ngày cho ngươi uống không hết mĩ tửu. Nếu ngươi không chịu, chỉ cần có khả năng đánh bại ta, cũng có thể thả ngươi rời đi!"

Đi theo hắn mỗi ngày đều có mĩ tửu uống không hết? Có loại hảo sự này? Ta làm sao cảm giác nam tước nay không xấu xa như đồn đại vậy? La Phi này là tên không có tâm cơ, nghe vậy ngây ngây nghĩ ngợi, liền theo đó gật đầu nói:

"Nam tước đại nhân, sự cường đại của ngài, ta tại trường thi đấu đã kiến thức qua, tự nhận không phải đối thủ của. Nếu ngài đồng ý mỗi ngày cung cấp cho ta mĩ tửu, ta nguyện ý vì ngài dốc sức!"

"Tốt, rất tốt, từ nay về sau ngươi chính là thủ hạ của, mĩ tửu cam đoan ngươi uống không hết!" Diệp Phong cao hứng cười to, nói: "Nào nào, mọi người uống rượu!"

La Phi đã ba tháng không có uống qua rượu, hiện tại vừa nghe Diệp Phong nói, lập tức cao hứng cầm lấy một bình tửu há mồm ngưu ẩm (trâu uống).

"Lão Đại, ngươi vừa rồi là nói thật không? Ngươi phụng mệnh thành lập Hoàng Gia Tư Lược đoàn?" Ai Đức cùng Khải Đặc vừa mới nghe Diệp Phong nói lời này, liền cực kỳ hoảng hốt, thấy hắn nói xong, lập tức nhịn không được hỏi dò.

"Đúng vậy, vài ngày gần đây ta đã muốn li khai đế đô để thành lập Tư Lược đoàn. Hai người các ngươi muốn hay không theo ta cùng đi?" Diệp Phong lên tiếng hỏi lại. Châu chấu B cũng là miếng thịt, hiện tại cái đoàn này cực thiếu nhân thủ, Ai Đức cùng Khải Đặc mặc dù thực lực mới cấp bốn, nhưng xem như là người giúp việc!

"Đương nhiên, đương nhiên, lão Đại, chúng ta nhất định đi theo ngươi!" Ai Đức cùng Khải Đặc tỏ thái độ cao hứng mãnh liệt. Hoàng Gia Tư Lược đoàn đối với hi tên gia hỏa này dĩ nhiên thích hợp nhất, bởi vì có đượv thân phận, thì chẳng khác nào làm theo vương mệnh đi ăn cướp, ngẫm lại thật quá ghiền!

Diệp phong nhìn nhìn hai kẻ bại hoại, hướng về La Phi ngưu ẩm nói: "La Phi, ngươi còn có quen biếtLinh Ngưu chiến sĩ đồng tộc nào không, để cho ta lôi kéo một ít. Bọn họ nếu có ham thích cái gì, ta có thể tận lực thỏa mãn. Sau khi gia nhập, ta cho ngươi dẫn dăt đội đó!"

La Phi nghe vậy buông bình tửu xuống, tả thủ sờ sờ sừng trâu, nói: "Tại bộ lạc ta, đúng là còn có một số thanh niên Linh Ngưu chiến sĩ không vừa ý với đãi ngộ không tốt của quân đội, và không có đi tòng quân. Nếu nam tước đại nhân muốn thu hút, ta có thể thử đi xem!"

"Tốt, li khai đế đô ta muốn đi Hỗn Loạn hoang nguyên hội hợp một người, vừa vặn thuận đường đi Thú Nhân vương quốc!" Diệp Phong tỏ thái độ cao hứng, nâng chén cùng La Phi đối ẩm. Lôi kéo càng nhiều Linh Ngưu chiến sĩ, mới là mục đích cuối cùng của Diệp Phong.

Lão Đại từ lúc nào trở nên biết lôi kéo lòng người như vậy a? Ai Đức cùng Khải Dặc uống Mạt La quả tửu, liếc mắt với nhau, đều là rất không minh bạch. Ba Nhĩ cũng là cùng một dạng tâm tình như bọn họ.

Chỉ có Lộ Lộ không có nghĩ nhiều như vậy, ôm con khỉ lanh lợi ngồi ở bên cạnh thiếu gia, cầm đồ ăn đút cho nó.

Hắn gần đây toàn ăn đồ nướng, hoài niệm tới rau xào rồi a, có cơ hội dạy cho Lộ Lộ, từ nay về sau bảo nàng làm cho ta, hắc hắc. Chiêu lãm La Phi xong, Diệp Phong trong lòng thật cao hứng. Trước nay thường xuyên theo lão tử hắn, học xào rau theo kiểu chính mình thích!

Cơm no rượu say, một bàn năm người đều rất cao hứng, La Phi cũng đem xuất thân của mình nói cho bọn Diệp Phong bốn người. Diệp Phong kêu lão bản lại thanh toán, đối phương lại khẩn trương nói miễn phí, không dám lấy tiền. Diệp Phong buồn cười bảo Ba Nhĩ đưa cho hắn hai kim tệ, li khai tửu ba.

"Ta không có nhìn lầm chứ, cầm thú nam tước ăn cơm vậy mà trả tiền?"

"Có thể có âm mưu gì không? Lão bản ngươi buổi tối có thể phải cẩn thận a!"

Bên trong tửu ba một vài khách nhân, nhìn cầm thú nam tước li khai, sôi nổi bàn luận điều khó mà tin tưởng. Tửu ba lão bản khẩn trương cả người xuất mồ hôi lạnh, cầu nguyện cầm thú nam tước có thể ngàn vạn lần đừng tìm chính mình gây phiền toái!

## 15. Chương 15 – Nhân Tước Vị, Thúc Dục Sát Chất

Đêm khuya, một mảnh đen ở phía chân trời, tại hậu viện của Tể tướng phủ, chung quanh biệt việt của tên cầm thú nam tước này vẫn lặng yên như một, các binh lính tuần tra đều không được phép đến nơi này!

Khi màn đêm buông xuống, Tây Tư mình vận một bộ đồ màu đen, bịt mặt, đang ở gần cửa của biệt viện, rồi phất tay ra hiệu cho ba mươi tên kiếm sĩ bịt mặt hành động.

Chủ nhân vừa ra lệnh, cả ba mươi tên kiếm sĩ nhè nhẹ rút kiếm ra khỏi vỏ. Có tên trèo tường, có tên chạy qua cửa, tất cả đều nhắm đến phòng của tên cầm thú nam tước này.

Ba mươi tên kiếm sĩ này đều do đích thân Tây Tư huấn luyện trở thành trợ thủ đắc lực, thực lực tứ giai băng sương kiếm sĩ. Tất cả đều tối trung thành với Tây Tư!

Quan sát tất cả đã đi vào biệt viện, Tây Tư cũng từ sau lưng rút một thanh tứ xích trường kiếm ra, rồi liền tiến vào.

Từ khi chất tử biết võ công, Tây Tư liền động sát khí. Hôm nay khi nghe lão nhân nói lại, Quốc Vương đã phong cho chất tử này chức vị đoàn trưởng Tư Lược đoàn. Gã cuối cùng không thể kiên trì nữa, liền dẫn suất bộ hạ, nhân khi tên chất tữ này còn bị thương thế, phải nhanh chóng tiêu diệt hắn. Nếu không thì khi đến lúc Pháp Lôi Nhĩ gia được phong hầu tước vị, thì sẽ không có phần của gã!

Ba mươi hắc y kiếm sĩ bịt mặt, tất cả đã vây quanh phòng của tên cầm thú nam tước này. Chỉ còn chờ lệnh của Tây Tư xuất ra, sẽ lập tức nhảy vào trong, hướng tới giường của tên nam tước mà cuồng trảm!

Thật không may, khi bọn chúng tiến vào trong, thì phát hiện trong phòng không có một ai, làm cho bọn chúng có phần nghi ngờ. Rõ ràng lúc động thủ đã xác định kỹ mục tiêu, sao lại không có ai ở đây?

“ phanh”, mười tên kiếm sĩ thấy khó hiểu, đang chuẩn bị đào xuất. Từ vách tường bên phải trong phòng, đột ngột bắn ra cái gì. Khi phát hiện đã muộn, Linh Ngưu chiến sĩ La Phi đã ở trong phòng, không nói một lời, đã giơ quyền tấn công về phía đám kiếm sĩ bịt mặt đó

Linh Ngưu chiến sĩ là người mà hôm nay mới được cầm thú nam tước thu phục được, và đã đã an bài cho hắn ở chỗ bên cạnh. Bọn kiếm sĩ đã rõ, liền lập tức giơ kiếm lên động thủ

“Xuy! Xuy! Xuy!”

Chỉ nghe một tiếng từ trên không vang lại, ba đạo kình khí màu đen từ trên nóc nhà bắn xuống. Ba gã kiếm sĩ cảm giác được nguy hiểm từ trên đỉnh đầu, lập tức vận người tránh khỏi, sau đó trên mặt đất liền xuất hiện ba lỗ thủng.

Những tên kiếm sĩ kia dù không thấy rõ hình dạng của kình khí như thế nào, nhưng chúng biết ở trên trần có người.

“ Lên, mục tiêu ở trên!” một gã kiếm sĩ quát to, rồi phi người lên trên, giơ kiếm lên công kích mục tiêu phía trên

Đáng tiếc, chỉ trúng được vào cái quần của Diệp Phong. Lúc này đang ôm Lộ Lộ trong lòng, hắn từ trên trần nhà nhảy xuống. Tiểu Ky Linh hầu vẫn đang lo ăn đậu không có chút phản ứng.

La Phi thấy nam tước đại nhân xuất hiên, lập tức phóng tới, đứng bên cạnh, đối diện với địch nhân!

Trước đó, Diệp Phong cùng hoan ái với Lộ Lộ, không ngủ liền mà cùng nàng ta tâm sự. Bất chợt hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cảm thấy có điều không ổn, liền nhảy lên phía trần nhà. Nếu không như thế thì khi mười tên kiếm sĩ kia cùng tấn công, tuy hắn có thể tránh được, nhưng Lộ Lộ chắc chắn bị mất mạng.

Ôm thân hình đang hoảng sợ của Lộ Lộ trong lòng, hắn liền từ trong không gian giới chỉ rút ra Quang minh chi kiếm. Rồi đứng phía bên trái La Phi, nhìn về hướng ba tên kiếm sĩ vừa bị công kích, nhíu mày cười lên:” Tuy là câu hỏi không cần thiết, nhưng ta vẫn muốn biết, các ngươi là ai? Lại nửa đêm muốn hạ sát ta, cừu nhan à?!”

Mười tên kiếm sĩ không lên tiếng trả lời, đang chuẩn bị động thủ, cùng lúc đó Tây Tư đã mang theo mười tên khác tiến đến. Hắn nhìn thấy Diệp Phong và La Phi, phất tay ra hiệu cho bọn thủ hạ vây quanh hai người.

Mặc dù trong phòng của Diệp Phong không nhỏ, nhưng muốn dùng toàn lực để đối phó với hai mươi tên kiếm sĩ tại đây thật khó mà thi triển.

Nhìn cái tên chỉ huy tóc đen kia, cộng với thân hình của hắn, Diệp Phong rốt cuộc đã đoán biết hắn là ai, rồi cười lạnh:” Tây Tư, ngươi cũng thật sự lo lắng đến tước vị ha, vì thế không khách khí muốn giết ta!”

“Lôi Ân, tên tiểu tạp toái ngươi thật sáng mắt, nhưng dù ngươi biết cũng không có cách gì. Buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải chết, không còn nghi ngờ!” Tây Tư hung ác cười lạnh.

“Chỉ vì cái tước vị hầu tước, mà ngươi lại đích thân giết chất tử, ngươi thật quả người tàn nhẫn!” Diệp Phong nhíu mày, quan sát hai mươi tên kiếm sĩ, trong miệng cười nhạo Tây Tư.

Đối với tình huống hiện giờ, Diệp Phong có thể dễ dàng cùng Lộ Lộ và La Phi đào thoát, nhưng mà hắn không có ý đó. Mặc dù trong người hắn vẫn còn thương tích không thể vận dụng chánh khí, nhưng có điều là không ai biết hắn còn có ma khí nữa!

Tây Tư không muốn nói nhiều để tốn thời gian, liền phất tay quát nhẹ một cái, hai mươi kiếm sĩ lập tức giơ kiếm công kích. Diệp Phong và La Phi trong nhất thời bị tấn công luống cuống cả tay chân!

“A…..a…..”

Hai tiếng la thảm đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó là một loại tiếng kim thiết va chạm nhau vang lên. Tây Tư kinh hãi, xoay người phóng ra ngoài quan sát. Bên ngoài đã có tới hơn một trăm hắc ý kiếm sĩ đang công kích thủ hạ gã.

Có cứu binh? Diệp Phong và La Phi cũng bởi âm thanh bên ngoài mà nhất thời ngạc nhiên. Đúng theo trình tự, Tây Tư dẫn đám người kiếm sĩ bị mặt nào, đến từ biệt viện khác, dĩ nhiên là đã có chuẩn bị trước. Nhưng ai lại có thể cứu hai người họ?

“ Bang bang…...”, vách tường phía trước phòng bị đổ xuống một lỗ to. Mười bảy hắc y kiếm sĩ lần lượt tiến vào gian phong, trong đó có một người tóc đỏ, đó là Tây Lạp Nhĩ. Rốt cuộc Diệp Phong đã biết cứu binh là ai!

“ Thiếu gia, chúng tôi đến cứu người!” Tây Lạp Nhĩ cao giọng hét to, rồi giơ kiếm lên công kích những tên kiếm sĩ bị mặt đang bao vây Diệp Phong.

Mấy tên kiêm sĩ đang bao vây Diệp Phong giờ đã mặt mày tối tăm. Bên ngoài tiếng la thảm vang lên không ngừng. Mười bảy tên mới đến cùng với chúng cũng là kiếm sĩ. Thật không biết bây giờ là ai tập kích ai?

Có bọn người Tây Lạp Nhĩ trợ công, Diệp Phong và La Phi đã phần nào được giảm bớt áp lực. Tên nam tước này cuối cùng cũng giao ba tên kiếm sĩ kia cho La Phi xử lý.

Căn phòng vốn đã chật chội, giờ thêm mười bảy kiếm sĩ vào, lại càng chật chội thêm. Nó làm trở ngại cho bọn kiếm sĩ, còn đối với La Phi thì lại tăng ưu thế, hai quyền vung lên như kiên thạch đánh đâu trúng đó!

“kiếm khí như hồng ～thiểm điện biến như phong～thử khứ đông phương hữu điều long～sát khí như phong～hình thế như trung không～”

Diệp Phong ném Quang Minh chi kiếm vào trong không gian giới chỉ, rồi ôm Lộ Lộ lùi về góc tường phía bên trái. Trong tâm bất chợt nảy lên một bài hát được lưu hành ở địa cầu, Hoàng Kim Giáp của Chu Kiệt Luân. Nghĩ đến phim Hoàng Kim Giáp cũng gần giống cảnh tàn sát lúc này, nhưng mà nó lại diễn ra thực tế trước mắc mình, thể hiện rõ ràng từng chi tiết một!

Lộ Lộ nghe bài hát của thiếu gia, mặc dù không hiểu hết toàn bộ, nhưng lại có cảm giác phấn chấn trong lòng. Nếu thiếu gia muốn hát, thì dĩ nhiên là rất vui lòng lắng nghe!

Mĩ nữ này nghĩ không sai. Chỉ tiếc rằng một số người không có tế bào âm nhạc. Nếu kêu hắn hát, thì thà cho tiền người khác hát còn hơn, hắn hát thật kinh khủng a!

Ky Linh hầu thật không hổ với hai chữ Ky Linh. Khi thấy Diệp Phong và Lộ Lộ đã rút lui an toàn, nó lập tức từ ở trên nhảy xuống, đứng sát dưới chân hai người.

Bên ngoài phòng, mười tên thủ hạ của Tây Tư tất cả đã tử sát, chỉ còn lại một mình hắn chống lại với trăm tên hắc y kiếm sĩ bao vây hắn.

Ngoài đám người kiếm sĩ kia ra, còn thêm thất giai tật phong xạ thụ, phong tinh linh mỹ nam tử, Lục Phát Nặc Nhĩ - Ba La. Thêm vào nữa là thất giai cuồng sa kiếm sĩ, cao lớn uy mãnh với mái tóc vàng Tạp Đặc – Lôi Tư

Tây Tư giờ đây cũng rõ ràng là gã không còn khả năng đào tẩu. Gã nhìn chung quang đám người kiếm sĩ, tuyệt vọng lắc đầu nói nhỏ:” Không nghĩ tới….. thật sự là không nghĩ tới…... lão nhân lại bí mật bồi dưỡng nhiều tinh anh như vậy…..”

Nặc Nhĩ, Tạp Đặc và đám kiếm sĩ bao vây Tây Tư kia, tất cả đều không cử động nghe gã nói, tuyệt không có kẻ nào lên tiếng hoặc động thủ tấn công. Chỉ có từ trong phòng liên tiếp truyền ra tiếng chém giết.

Lạc Khắc đứng ở tường bên ngoài biệt viện, trong lòng cảm thấy rất nỗi bi ai.

Chỉ bởi vì một việc, lão đã nhất quyết sau này không truyền cái bá tước tước vị cho Tây Tư. Lão luôn ám chỉ Tây Tư đừng tranh đoạt, cũng đừng có bất cứ hành động nào để giết Lôi Ân. Đáng tiếc Tây Tư lại không chịu nghe lời lão hết lần này đến lần khác!

Quả thật hôm nay khi Tây Tư chuẩn bị điều động nhân thủ, thì đã có người báo lại cho Lạc Khắc. Nhưng lão vẫn hy vọng cho Tây Tư đừng tiếp tục đi làm sai. Kết quả cuối cùng thì thật thất vọng!

Dồn nén tâm trạng bi thương lại, Lạc Khắc từ từ bước vào biệt viện, rồi nhìn về phía đứa con đang bị bao vây. Tây Tư cũng quay đầu nhìn hướng về phía phụ thân vừa mới bước vào. Cả hai đều yên lặng không nói một lời!

Lúc này, trong phòng tiếng chém giết đã ngừng, bọn người Tây Lạp Nhĩ, La Phi không tổn thất ai, chỉ có hai mươi tên kiếm sĩ kia toàn bộ bị giết hết.

Diệp Phong ra lệnh cho bọn Tây Lạp Nhõ mang thi thể ra ngoài, rồi để Lộ Lộ đứng sau Ky Linh Hầu ở lại. Hắn một mình bước ra khỏi phòng, quan sát tình huống bên ngoài, lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Hắn không ngờ, lão nhân lại có nhân thủ nhiều như vậy. Thế mà Lôi Ân hắn một điểm không biết gì?! Diệp Phong trong lòng có một chút khó chịu.

Lạc Khắc thấy đứa cháu mình không có bị thượng, rồi quay về phía Tây Tư, thở dài một tiếng, nhàn nhạt hỏi:” Ngươi còn gì để nói không?”

“ Con hận người!” Tây Tư chăm chăm nhình Lạc Khắc:” Trước đây người luôn luôn thiên vị cho đại ca và nhị ca, giờ này người vẫn tiếp tục thiên vị Lôi Ân, người không nghĩ tới con? Con không làm vậy thì người sẽ không truyền cái tước vị bá tước cho con?!”

“Tước vị….. tước vị…..chỉ vì cái tước vị mà ngươi đã lạm sát bao nhiêu người rồi?” Lạc Khắc phẫn nộ trừng mắt nhìn Tây Tư, rồi nổi giận đến nỗi toàn thân run rẩy:” Ngươi cũng rõ ràng vì sao ta không truyền tước vị cho ngươi. Ngươi đừng có tưởng rằng, những sự việc của đại ca và nhị ca ngươi ta không biết gì. Ta chỉ là không muốn truy cứu mà thôi, vì ta không muốn mất thêm đứa con nữa. Thế nhưng ngươi lại vẫn muốn xuống tay với Lôi Ân. Hôm nay ngươi cuối cùng cũng phải tới bên đại ca và nhị ca ngươi mà sám hối đi!”

Tây Tư nghe Lạc Khắc nói như sấm nổ bên tai, toàn thân gã phát run. Nhìn đám kiếm sĩ đang bao vây mình, gã nhếch miệng cười thê lương, rồi giơ kiếm lên cổ, phang một tiếng!

Kỳ thật cái chết của hai đứa con trai Lạc Khắc trước đó không phải là tai nạn, mà tất cả đều do Tây Tư vì cái tước vị hầu tước mà sắp đặt sẵn âm mưu hại hai người đó.

Sau khi sự việc diễn ra, Lạc Khắc đã biết được, nhưng lão ta không muốn mất luôn đứa con còn lại, cũng không muốn người đời cười chê Pháp Lôi Nhĩ gia. Vì thế, lão làm ngơ là không biết gì!

Diệp Phong từ ý tứ của Lạc Khắc đã đoán ra được, nhưng tên gia hỏa này không có một chút bi ai, bởi vì cha mẹ hắn là người của Trái Đất. Cha mẹ của tên Lôi Ân bị giết, hắn cũng không để ý, đơn giản mà nói thì không biết gì!

Cái việc người nhà tàn sát lẫn nhau dĩ nhiêu là chuyện không đáng tuyên dương. Bên ngoài biệt viện, Lạc Khắc đã sớm biết, bây giờ đã giải quyết xong, lão tiến đến thằng cháu hỏi thăm vài câu quan tâm, rồi sau đó ra lệnh cho mọi người thủ tiêu toàn bộ thi thể.

“ Cháu yêu, cháu dời đến một phòng khác để nghỉ ngơi đi. Ngày mai gia gia sẽ cho người tu sửa lại căn phòng.” Lạc Khắc tiến gần bên thằng cháu để nói, sau đó thở dài một hơi rồi chuyển thân dẫn mọi người rời khỏi.

Nhì vào bóng lưng của Lạc Khắc, Diệp Phong bất chợt cảm thấy lão nhân này thật đáng thương. Rồi lắc đầu một cái, ý bảo La Phi về phòng, để một mình hắn ôm Lộ Lộ tới một gian phòng khác mà nghỉ ngơi.

“ Tây Lạp Nhĩ, Tạp Đặc, các ngươi dẫn bọn người này đến chổ của Tây Tư, đem toàn bộ thân tín của hắn mà giết hết!” ngoài viện, Lạc Khắc đạm đạm phân phó.

“ tuân lệnh” Tây Lạp Nhĩ và Tạp Đặc cùng một lúc lên tiếng, rồi dẫn người thi hành mệnh lệnh.

Tất cả nhi tử đã mất, Lạc Khắc cũng lo đến thân tín của các nhi tử lão. Sự việc hôm nay, lão ta tuyệt đối không muốn để người ngoài biết được rồi chê cười. Cho nên cái chết của Tây Tư cũng sẽ là một tai nạn ngoài ý muốn.

## 16. Chương 16 : Cầm Thú Ly Đô, Quần Dân Hoan Hô

Sau khi sự việc Lao Nhĩ bệ hạ tứ phong cho Cầm Thú Nam Tước thành Hoàng Gia Tư Lược đoàn Đoàn Trưởng, được công khai, không khí tại đế đô liền lập tức bùng nổ ra hai luồng hỷ nộ mâu thuẫn nhau.

Những kẻ vui mừng chính là cư dân của đế đô, bởi vì một khi Cầm Thú Nam Tước phải kiến lập Tư Lược đoàn thì sẽ không thể ở lại đế đô lâu dài, như vậy sau này sẽ không còn phải sợ bị hắn khi phụ bức hiếp nữa. Do đó bọn họ hoan hỷ ăn mừng là lẽ đương nhiên.

Những kẻ tức giận đương nhiên là phe quý tộc do Uy Nhĩ Nguyên Soái cầm đầu. Bởi vì sau khi Cầm Thú Nam Tước kiến lập được binh đoàn, vậy thì phe Tể Tướng vừa có thể quản lý chính sự, lại còn có binh đoàn làm hậu thuẫn. Đây chính là điều mà bọn chúng không mong muốn nhất. Chỉ đành hy vọng với phong cách xử sự làm người của Cầm Thú Nam Tước, hắn vị tất đã có thể kiến lập Tư Lược đoàn thành công, coi như đây cũng là một an ủi.

Mạt La đệ nhất mỹ nam tử đang nằm trên giường dưỡng thương Phỉ Long gần đây trong lúc bị thương mà tưởng nhớ đến quan hệ với U Nguyệt Nhi, đột nhiên trở nên táo bạo dị thường. Y biết Cầm Thú Nam Tước đã trở thành Hoàng Gia Tư Lược đoàn Đoàn Trưởng, nhất thời khí tức xông lên cao tới ba trượng, thề nhất định phải tăng cường thực lực, hòng kiếm cơ hội báo thù.

Đối với Cầm Thú Nam Tước, đại sự kiến lập Hoàng Gia Tư Lược đoàn thật chỉ giống như là uống ba ly rượu, kết bè kéo đảng để phá trời phá đất. Nhưng so với cái chết ngoài ý muốn của Tây Tư, đứa con út Lạc Khắc Tể Tướng, thì đây quả là trái ngược.

Bất quá Tể Tướng đại nhân dù có hận thế nào đi nữa thì cũng đã mất một người con trai, khiến cho những người ghét hận ông ta đều cảm thấy thống khoái.

Tây Tư đã chết được bốn ngày, mọi việc hậu sự cho nhi tử đều do một tay Lạc Khắc lo liệu, tâm tình cho đến lúc này vẫn chưa được tốt. Giờ đây, tôn tử của lão lại quyết định rời khỏi đế đô trong ngày hôm nay, khiến ông lại càng thêm đau buồn. Nhưng đây chính là niềm vinh dự cho Pháp Lôi Nhĩ gia, cho nên lão hoàn toàn ủng hộ cho tôn tử của lão lên đường kiến lập Hoàng Gia Tư Lược đoàn.

Thời gian gần đây, trong lòng Diệp Phong cứ như được nở hoa. Đó là bởi vì Lạc Khắc đã âm thầm bồi dưỡng ba trăm tử sĩ trong đó có một trăm tứ giai Liệt Diễm kỵ sĩ, toàn bộ đều sẽ gia nhập Hoàng Gia Tư Lược đoàn để cho hắn sử dụng. Hơn nữa, lại còn cho hắn bốn mươi vạn kim tệ để chi dùng.

Từ Mạt La đế đô mà cưỡi ngựa đến hỗn loạn hoang nguyên thì cũng phải mất một tháng thời gian. Vì kế lâu dài, Diệp Phong gần đây đã sai người đi mua thật nhiều món đặc sản tại đế đô, chuẩn bị dọc hành trình đến hoang nguyên sẽ xem xét mà bán lại để kiếm tiền.

Vì để kiến lập Hoàng Gia Tư Lược đoàn, hôm nay gã có được trong tay chín mươi vạn kim tệ đủ để dùng vào việc chiêu mộ các thành viên tinh anh. Bất quá nếu lãng phí tiền bạc quá nhiều thì sẽ không có đủ để sắm sửa trang bị và vũ khí, lại thêm sức tiêu thụ của nhiều người trong lúc này cũng khá cao, căn bản là số tiền này không đủ để trang trải mọi thứ, mà lão nhân cũng không có khả năng trợ giúp thêm cho gã, vì vậy, hắn phải tận lực kiếm tiền. Đối với hắn mà nói, phương pháp để kiếm tiền nhiều nhất chính là làm thương mại và cướp bóc.

Ngoài cửa bắc của đế đô, đội ngũ của Diệp Phong đã sẵn sàng xuất phát. Những thanh niên quý tộc mà ngày thường vẫn qua lại với Lôi Ân cùng với các quan viên lớn nhỏ trong giới quý tộc thuộc phe Lạc Khắc cũng đều có mặt ở đây để tống hành cho gã.

Lạc Khắc nhìn tôn tử của lão, chỉnh sắc nói:” Quai tôn, ngươi bây giờ đã trưởng thành, gia gia cũng không cần phải nói nhiều những lời thừa nữa. Vì danh dự của gia tộc, hãy cố gắng lên!”

Diệp Phong cảm động, vỗ nhẹ lên vai Lạc Khắc, khuyên:“ Lão nhân yên tâm, cháu sẽ cố gắng. Ba Nhĩ có mang theo tín điểu từ nhà, khi đến nơi sẽ thông tri cho gia gia biết địa điểm của bọn cháu. Nếu có việc gì gấp, gia gia hãy báo cho cháu biết, cháu sẽ lập tức trở về ngay!”

“Được!” Lạc Khắc gật đầu đáp lại, rồi quay sang Ba Nhĩ và Lộ Lộ, dặn: “Hai người các ngươi hãy hầu hạ thiếu gia cho tốt. Trên đường đi, mọi chuyện đều phải lo cho thiếu gia thật chu đáo, có biết chưa?”

“Dạ, lão gia!” Ba Nhĩ và Lộ Lộ cung kính gật đầu đáp lại.

Diệp Phong lại cùng Lạc Khắc nói thêm vài câu, sau đó thì hướng sang các quan viên quý tộc và những người đến tống tiễn phất tay chào. Hắn để Ba Nhĩ lên ngựa trước, rồi mới cùng Lộ Lộ tiến vào chiếc xe ngựa lộng lẫy, ra hiệu cho La Phi đánh xe xuất phát đi về hướng đông bắc.

Một trăm tên Liệt Diễm kỵ sĩ thân mặc trường y màu đỏ, tay cầm thiết thương dài ba thước, cưỡi toàn chiến mã màu đen, xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi theo sau xe ngựa của thiếu gia.

Hai mươi chiếc xe ngựa dùng để chuyên chở các món hàng đặc sản được xa phu điều khiển chạy theo sau cùng. Ba Nhĩ, Ai Đức, Khải Đặc ba người sóng vai cưỡi ngựa đi phía trước đoàn người.

Các quan viên quý tộc và những người đến tống tiễn bắt đầu từ từ rời đi, còn Lạc Khắc thì vẫn đứng ngoài cửa thành dõi mắt nhìn theo đoàn người ngựa của tôn tử lão khuất dần ra khỏi tầm mắt thì mới thở dài một tiếng, rồi quay đầu bảo thị vệ rời khỏi bắc môn.

Những cư dân trong đế đô khi biết được Cầm Thú Nam Tước đã rời khỏi, liền phát ra những tiếng hoan hô thật lớn. Thậm chí, có người còn quỳ cả xuống mà khóc lớn, cảm thán rốt cuộc Quang Minh nữ thần đã hiển linh, không để cho Cầm Thú Nam Tước tiếp tục gieo rắc tai họa cho bọn họ.

Cùng lúc đó, trong chiếc xe ngựa lộng lẫy của Diệp Phong, gã đang cười nhăn nhở ôm lấy U Nguyệt Nhi ngồi trên chiếc giường mềm mại, một tay thò vào bên trong bộ y phục trắng tinh của nàng xoa bóp lấy đồi ngực phong mãn và đôi mông mềm mại đàn hồi của nàng.

U Nguyệt Nhi vì không có võ công ma pháp nên gần đây đã bị Cực Lạc Tiêu Hồn thủy khiến cho mất đi bổn tính, thân thể trở nên mẫn cảm dị thường. Nàng thập phần sợ hãi tên Cầm Thú Nam Tước, kẻ vừa đánh bại Phỉ Long này, sẽ lại ép mình uống tiếp Cực Lạc Tiêu Hồn thủy.

Vả lại, với tác phong của Cầm Thú Nam Tước từ trước tới nay, hắn vẫn chưa cướp đi trinh thao của nàng thì đó đã là một kỳ tích. Giờ đây, đối với hành vi chiếm tiện nghi của hắn, nàng dù hận đến cực điểm nhưng cũng không dám phản kháng. Trong lòng không ngừng cảnh giác mình phải nhẫn nại, vô luận thế nào cũng phải ráng nhẫn nại, chỉ cần có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn thì sẽ có ngày tìm đến tên cầm thú này để báo thù.

Chiếc xe ngựa lộng lẫy này được Diệp Phong đặc biệt chọn mua ngày hôm qua. Bên ngoài có bốn thớt mã kéo xe, bên trong lại có sẵn chiếc giường mềm mại, rộng rãi thoáng mát, có thể dung chứa được ba người nghỉ ngơi trong xe. Tiểu Ky Linh hầu lúc này đang nằm trên giường ngủ một thoải mái tự nhiên.

Một thân ảnh bạch y khác đang quỳ gối ở khoảng giữa hai chân thiếu gia, người này chính là Lộ Lộ. Nàng đang ngượng ngùng dùng chiếc miệng anh đào và chiếc lưỡi thơm tho khiến cho tiểu bảo bối của thiếu gia tiêu hồn, sung sướng như tiên.

Diệp Phong lim dim hưởng thụ sự phục thị của Lộ Lộ, cánh tay phải thì ôm lấy U Nguyệt Nhi, xoa nhẹ lấy kiều đồn của nàng ta. Hắn tận tình hưởng thụ nhục cảm xúc giác, nhìn ánh mắt tràn ngập sự khuất nhục của nàng, cười nói: “Lộ trình còn dài, thời gian còn dư giả, mỹ nhân nàng hãy kể cho ta nghe mọi sự tình của Hắc Ám Giáo Đình đi!”

“Không được!” U Nguyệt Nhi kiên quyết lắc đầu phản đối.

A! Thật là có ý tứ, tiểu nương bì đã bị ta chiếm tiện nghi như vậy mà vẫn nhất định không khai ra mọi sự tình có liên quan đến Hắc Ám Giáo Đình, chẳng lẽ Hắc Ám Giáo Đình lại quan trọng hơn là bản thân nàng sao? Trong đầu Diệp Phong thầm tính kế, hai mắt đảo nhanh một vòng rồi nói: “Mau nói thử xem nàng tiếp cận Phỉ Long với mục đích gì?”

“Hừ, đừng hòng, ta tuyệt đối sẽ không nói lộ ra bất cứ một chuyện gì cho ngươi biết đâu!” U Nguyệt Nhi lộ biểu tình cương quyết, chính sắc nói: “Nếu bây giờ ngươi thả ta ra, thì ta có thể xem như là không có chuyện gì. Bằng không, nếu để cho Hắc Ám Giáo Đình tìm được ta, ngươi hẳn là sẽ bị chết không còn gì nghi ngờ nữa!”

Diệp Phong đối với Hắc Ám Giáo Đình không có hứng thú nhiều lắm, nhưng mà là đang gặp lúc nhàm chán nên mới chất vất nàng ta như thế. Bây giờ hắn trông thấy thái độ kiên quyết của nàng ta nhất định không chịu nói, mà lại còn quay qua uy hiếm cả hắn. Hắn bất giác hừ lạnh một tiếng, nhìn sang Lộ Lộ mỉm cười nói: “ Lộ Lộ, nàng nói xem, nếu để cho một xử nữ bị cả trăm nam nhân luân phiên cưỡng gian, liệu sẽ có cảm thụ như thế nào nhỉ?”

“Thiếu gia, việc đó…..…..ta không biết…...” Lộ Lộ nhìn thoáng qua thần tình khẩn trương của U Nguyệt Nhi, ngượng ngùng lắc đầu đáp nhỏ. Nàng chỉ biết là với một mình thiếu gia thôi mà nàng đã khó ứng phó rồi, nếu để một xử nữ bị cả hàng trăm nam nhân luân phiên cưỡng gian thì căn bản là người đó sẽ không có khả năng sống sót được.

Diệp Phong nhìn bộ dáng thẹn thùng của Lộ Lộ, trong lòng thấy yêu thích vô cùng, vội buông U Nguyệt Nhi ra rồi ngồi dậy hưởng thụ thân thể phong mãn của Lộ Lộ, lạnh lùng nhìn U Nguyệt Nhi, cười khỉnh hỏi: “U Nguyệt Nhi tiểu thư, ngươi có biết việc đó sẽ mang lại sự cảm thụ thế nào không?”

“Ngươi…....ngươi…..…...đồ lưu manh…....đồ ác ma…..…..” U Nguyệt Nhi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Phong mà trong lòng hoảng sợ, khẩn trương nói nhỏ. Nàng sợ hắn sẽ làm thật mà kêu bọn người ở bên ngoài đến cưỡng gian mình.

“Ha ha ha…...phải chăng ta vừa nghe câu nói đùa? Ác ma chuyên nghiệp của Ma tộc là hỗn huyết nhân mà lại kêu ta là ác ma?” Diệp Phong không kiềm được mà buông tiếng cười lớn. Đối với sự hung tàn bạo ngược của Ma tộc mà nói, hắn chỉ là vì cao hứng nhất thời mà lấy điều đó ra để đùa giỡn với mỹ nhân mà thôi. Chứ thật ra, hắn căn bản chẳng hề để tâm.

U Nguyệt Nhi nghe vậy thì quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa, cũng không thèm tranh cãi tiếp. Trong mắt U Nguyệt Nhi, Ma tộc là chính nghĩa nhất, Hắc Ám Giáo Đình là thần thánh nhất. Mặc dù việc nhiều người luân phiên cưỡng gian một người vốn chẳng đáng vào đâu đối với Ma tộc, nhưng nếu điều đó lại xảy ra chính ngay ở trên người nàng thì thật là khó chấp nhận được.

Diệp Phong qua hết lần này đến lần khác đều dùng lời lẽ khinh bạc để nói với U Nguyệt Nhi, tuyệt không nhường nhịn một chút, nhưng nay thấy nàng ta không tranh cãi với mình nữa thì cũng cụt hứng. Hắn liền đưa tay điểm vào huyệt của nàng ta, sau đó lại lấy ra Cực Lạc Tiêu Hồn thủy từ trong Không Gian Giới Chỉ, ép cho nàng ta uống một ít, khiến cho nàng ta lại tiếp tục tiêu hồn.

Ha, xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Ta không tin là không thể chế phục được ngươi. Diệp Phong độc địa nghĩ trong đầu như thế, rồi lại quay sang tiếp tục hưởng thụ bảo bối Lộ Lộ. Trong lòng thầm cảm khái đây mới là nhân sinh, có được Lộ Lộ nhất mực ôn nhu và phục tùng, lại hết lòng yêu hắn. Đây quả thật là phúc khí lớn nhất của hắn.

Tại thư phòng của quốc vương trong Mạt La hoàng cung, Lao Nhĩ đang nhàn rỗi cùng Tả La chơi cờ, nghĩ tới sự việc thám tử vừa báo lại các việc của Lô Ân, mở miệng cười hỏi: “Tả La, ngươi cho rằng Lôi Ân phải mất bao lâu mới có thể kiến lập được Hoàng Gia Tư Lược đoàn?”

“À, việc này thì…....mặc dù hắn có võ công rất cao, nhưng trong người hắn cũng có tố chất của hạng cường đạo. Bây giờ nhìn lại những việc hắn đã làm trước đây, cho thấy tài chỉ huy và sự nhận xét của hắn không có gì là xuất chúng lắm. Có lẽ là phải mất ba hoặc bốn năm gì đó thì hắn may ra mới có thể thành lập được một nhóm cường đạo binh đoàn thôi.” Ta La nhạt nhẽo trả lời.

“Mặc dù là không dám nói chắc điều gì, bất quá ta chỉ mong tài đánh cướp của hắn có thể so với võ công kinh nhân của hắn. Nếu không chứng thực được tài chỉ huy và tầm nhận xét của hắn là bết bát, thì nhân tuyển dùng để cân bằng thế lực phải thay đổi!” Lao Nhĩ bệ hạ nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt lộ ra nét tính toán riêng.

## 17. Chương 17 : Lạp Phỉ Nhĩ Cùng Băng Sương Cự Long

Cách Đức Tư- Phúc Đặc, lục giai băng sương kỵ sỹ, là một đại hán trung niên trọc đầu, con người hung ác tàn bạo, giết người không chớp mắt. Sinh ra ở Quang Minh đế quốc, khi còn là thanh niên đã bị truy nã do cướp của thương nhân quốc gia hắn, gã chạy đến Hỗn Loạn hoang nguyên, tụ tập một đám cướp có chút tiếng tăm

Thủ hạ hiện nay có khoảng năm trăm tạp loạn nhị giai kỵ sĩ, trong đó có hơn một trăm người được trang bị kinh khiết khinh kỵ như quân chính qui. Tại hỗn loạn hoang nguyên cũng co chút danh tiếng!

Bởi vì Cách Đức Tư ba tháng trước tại biên giới tinh linh vương quốc, đánh cướp một số thổ tinh linh thôn có nhân số ít, và thu thập được một ít “tinh linh chủng tử” thần kỳ quý giá. Các đại thế lực trong hỗn loạn hoang nguyên biết được, liền muốn hạ thủ chúng cướp đoạt chiến lợi phẩm đó.

Cách Đức Tư bị bức không có biện pháp, càng không muốn giao ra “tinh linh chủng tử”, nên liền tiến nhập đông bắc Mạt La đế quốc, chuẩn bị tại đó tạm tránh sự truy đuổi.

Chó không quên ăn cứt, Dã lang cường đạo đoàn của Cách Đức Tư tiến vào Mạt La đế quốc, theo thói quen mà kiếm ăn, nơi nơi cướp đoạt các thương đội, thập phần càn rỡ!

Rặng núi Tây Đức Lạp, nằm ở trung bộ đông bắc tỉnh Mạt La đế quốc, độ cao trung bình khoảng một nghìn thước, thế núi trải dài đến mấy trăm dặm. Trong núi quái thạch nhiều vô số, cây cối tươi tốt, cả một khu toàn màu xanh, chim hót hoa thơm, cảnh sắc thật mê say!

Dưới rặng Tây Đức Lạp một phiến sâm lâm tươi tốt, trung ương sâm lâm được nhân công mở ra một con đường, là lộ tuyến duy nhất để đi lên phía bắc của tỉnh bắc bộ. Đường rộng thênh thang, thường ngày có nhiều hành nhân, thương đội lui tới.

Màn đêm phủ xuống, trăng tròn trên cao, đêm cận đông có vẻ pha thêm chút hàn lãnh. Cách Đức Tư dẫn cường đạo đoàn của gã mai phục tại hai bên quan đạo giữa sâm lâm, chính đang đợi một chi thương đội đi tới.

Hai ngày trước, thủ hạ của Cách Đức Tư thám thính được có một chi thương đội, phải vận chuyển mười xe thanh sảng tiêu hồn, đi ngang qua quan đạo này. Đi theo chỉ có hai trăm dong binh của Tiểu Hình dong binh đoàn, vì thế gã chuẩn bị làm chuyến mua bán này!

Trên quan đạo về hướng nam cách đó năm dặm, thương đội và dong binh đoàn gia cộng lại đã có đến ba trăm người cùng khởi hành lên đường. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, chuẩn bị vượt qua thêm mười dặm nữa thì sẽ trú lại nghỉ ngơi.

Theo sau đội ngũ hậu phương là một thanh niên tóc vàng anh tuấn cao ráo, mình mặc y phục màu xám, chính là Lạp Phỉ Nhĩ – Phái Khắc. Lúc này đang yên tĩnh đi theo sau dong binh doàn và quan sát cảnh đêm xung quanh. Theo sau chân y là một con tiểu quái thú mập mạp như một chú heo, chính là Thông Thể Băng Lam tiểu quái thú.

Tiểu quái thú này trên dọc chiều dài thân toàn đều có vẩy lân, hai chân ngắn theo sát đằng sau Lạp Phỉ Nhĩ, hai bàn tay thì đung đưa theo từng nhịp bước chân, ở sau lưng là một chiếc đuôi dài, trên lưng có đôi cánh nhỏ màu lam thật tương phản với thân hình mập mạp của nó. Vừa nhìn đã biết là đôi cánh này không thể dùng để bay được.

“À, các ngươi xem, tên Lạp Phỉ Nhĩ này thật là kỳ quái. Y đã đi theo Nại Đức dong binh đoàn của chúng ta đã được hai tháng, vậy mà vẫn không hề chủ động đến nói chuyện với chúng ta. Thật không hiểu tại sao đoàn trưởng lại dung nạp cho y đi theo đoàn!”

“Quản y làm chi, người này căn bản là là máu lạnh, đừng để ý đến y. Có lẽ đoàn trưởng thấy y đáng thương cho nên mới để cho y đi theo dong binh đoàn của chúng ta mà kiếm ăn!”

“Đúng vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy y động thủ qua, có thể y chỉ là một phế vật. Nhưn mà nhìn con tiểu quái thú của y cũng thú vị đấy chứ. Nếu trên đầu nó mọc thêm một cái sừng nữa, thì hẳn sẽ là hình dạng của Băng Sương Cự Long. Đáng tiếc, bây giờ dù có nhìn theo kiểu nào đi nữa thì cũng không giống một loại nào cả. Lại thêm không có thực lực gì ngoài việc chỉ biết ăn, ha ha ha…..…..”

“Đúng vậy…....đúng vậy…..”

Đám dong binh đang chạy trước mặt Lạp Phỉ Nhĩ cất tiếng cười to, đều xem thường Lạp Phỉ Nhĩ đang đứng im lặng đằng sau.

Dẫn Lạp Long đầu đoàn của Lạp Phỉ Nhĩ chính là một trung niên cao lớn, đoàn trưởng Bỉ Khắc - Nại Đức, nghe thấy những người dưới cười to, lập tức nhíu mày bảo bọn họ ngừng lại.

Bỉ Khắc hoàn toàn hiểu rõ năng lực của Lạp Phỉ Nhĩ. Khi bắt gặp Lạp Phỉ Nhĩ trong núi, mọi người đã nhìn thấy Lạp Phỉ Nhĩ một quyền đánh vỡ đầu mãnh hổ, lột da ăn thịt.

Mặc dù không biết lai lịch của Lạp Phỉ Nhĩ thế nào, nhưng mà lúc đó Bỉ Khắc thấy y quần áo không chỉnh tề. Chỉ vì mến tài mà thu nạp y vào dong binh đoàn, cho ăn cho ở, còn phát lương cho y.

Thấy Lạp Phỉ Nhĩ không nhắc đến lai lịch với mình nên Bỉ Khắc cũng không tiện hỏi. Trong dong binh đoàn của gã mà có được một nhân tài như vậy thì chỉ là chuyện tốt mà thôi.

“Các huynh đệ, theo ta. Hãy thu thập tất cả, cứ việc cướp hết hàng hóa và vàng bạc!”

Cách Đức Tư thấy thương đội cách nơi mình đứng đợi không quá trăm thước. Gã lập tức xông ra khỏi rừng rậm, trong tay cầm thanh cương thiết có thể tạo nên Băng Hệ Ma Tinh bậc thứ năm, lại có thể tăng thêm hai tầng băng sương đấu khí cho thanh “Hàn Băng thương” dài ba thước, dẫn đầu chạy ra.

“Giết…....giết…....” Năm trăm tên cường đạo kỵ sĩ phóng theo đoàn trưởng của mình xông thẳng vào thương đội.

“Địch nhân đang tấn công, tất cả hãy cẩn thận, theo ta, lên!” Bỉ Khắc giật mình nhìn thấy những kẻ đang xông tới phía trước phần đông đều là kỵ sĩ, vì vậy mà sau lưng toát cả mồ hôi lạnh. Gã lập tức đứng vào chức trách của mình, thống lĩnh thuộc hạ xông ra nghênh địch.

Lão bản của thương đội có tướng mạo vừa thấp vừa xấu, là một trung niên mập mạp tóc màu hung, có tên là Tạp Lạp – Cáp La, đây chính là một mẫu người nhát gan. Y vừa nhìn thấy có nhiều cường đạo vọt tới hung hãn như vậy liền chỉ muốn chạy trốn. Nhưng y lại không nỡ bỏ lại hàng hóa, chỉ biết ngồi trong xe ngựa mà run cầm cập, không dám ló đầu ra ngoài, chỉ hy vọng Bỉ Khắc có thể giúp hắn thoái địch.

“Lam Lam, hãy ở lại đây chờ ta, đừng đi đâu.” Lạp Phỉ Nhĩ dặn dò với người bạn trung thành của mình một tiếng, Liên Long Giác chính là con Băng Sương Cự Long còn nhỏ tuổi chưa trưởng thành. Sau khi căn dặn xong, y liền nhanh chóng xông về phía bọn cường đạo.

Lam Lam nghe theo lời, đứng tại chỗ không đi đâu, chỉ ngoái đầu nhìn về phía trước xem sự thể.

Ngoại trừ Bỉ Khắc có thực lực là tứ giai Tật Phong kiếm sĩ, còn lại hai trăm người trong Nại Đức dong binh đoàn chỉ thuộc loại kiếm sĩ và chiến sĩ bậc một, bậc hai. Khi hỗn chiến với đám cường đạo tại cái nơi đồng hoang thanh vắng này thì bọn họ căn bản vốn không phải là đối thủ của chúng.

Hà huống chi, nhân số của bọn cường đạo đông gấp đôi bọn họ, lại còn thêm lực lượng cường hãn là kỵ sĩ đang xông thẳng tới. Đợt tấn công đầu của năm trăm cường đạo kỵ sĩ đã xộc thẳng vào sâu trong đội hình của dong binh đoàn, nhanh không thể tả. Bọn họ chỉ còn cách cố gắng hết mình tác chiến để tự bảo vệ tính mạng mà thôi.

Dưới bầu trời đêm, nối liền một dải hỗn độn cường đạo kỵ sĩ cùng Dong Binh môn trên quan đạo triển khai chém giết nhau.

Hỏa khí, quang mang, băng khí, kình phong, cuồng sa, điện lưu, sáu loại đồng thời phát ra. Mặc dù song phương mọi người rất yếu, bên thắng là do đông nhân số hơn, trên quan đạo chiếu sáng rực rỡ huyến lệ!

"Ha ha ha, lão bản thương đội cùng dong binh đoàn trưỡng, nghe lão tử đây. Nếu không muốn chết, lập tức nghe lão tử để lại hàng hóa cùng kim tệ, còn không ta sẽ đưa tất cả các ngươi đi gặp minh thần!"

Cách Đức Tư vung Hàn Băng thương trong tay, giết chết biết bao dong binh chung quanh, lại còn từ miệng nói to.

“Phỉ, cẩu cường đạo, ngươi nằm mơ à!” Bỉ Khắc giơ kiếm lên tiến tới gần Cách Đức Tư điên cuồng công kích.

“Ha ha, cuối cùng cũng có một tên khá rồi. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ bản lĩnh là đối thủ của lão tử!” Cách Đức Tư vung Hàn Băng thương với tốc độ cực nhưng, đánh cho Bỉ Khắc mãnh tưởng liên tiếp lùi lại!

“Tên Lạp Ngập chó má, sức của ngươi mà dám giao thủ với lão tử, muốn tìm chết a!” Cách Đức Tư quát một tiếng, làm cho Bỉ Khắc luông cuống tay chân, nhân thế hướng vào ngực trái của hắn.

Bỉ Khắc thấy trường thương của địch nhân đâm đến, nhưng không còn kịp để tránh né, chỉ đành nhắm mắt lại chờ chết.

“Đang!” Một tiếng kim loại va chạm nhau mãnh liệt vang lên. Lạp Phỉ Nhĩ nhặt lấy một thanh thiết thương từ một dong binh đã chết. Kịp thời xuất hiện múa thương đẩy lui Hàn Băng thương của Cách Đức Tư, cứu được một mạng của Bỉ Khắc!

“Tốt, tiểu tử ngươi cũng có chút khí lực ha!” Thương lực Cách Đức Tư bị Lạp Phỉ Nhĩ đánh tan, làm cho tay phải gã tê dại, rồi có chút giật mình nhìn Lạp Phỉ Nhĩ

Tay phải giơ thiết thương, Lạp Phỉ Nhĩ không trả lời, nhanh chóng tấn công Cách Đức Tư. Với một thanh thiết thương bình thường đã là cho gã luống cuống, cộng thêm Băng Sương đấu khi, đã làm cho hàn khí bốc lên!

Băng Sương đấu khí của tiểu tử này thật mạnh, chẳng lẽ nó cũng là một Băng Sương kỵ sĩ? Cách Đức Tư bị đột kích làm mất đi ưu thế. Cái khoảng thời gian đình trệ thế công làm gã nghi hoặc.

Đại nạn không chết, Bỉ Khắc thấy Lạp Phỉ Nhĩ có thể ngăn cản Ba Nhĩ Tư, trong lòng rất cao hứng. Gã lập tức nhảy vào trợ giúp những kẻ khác.

Hai bên chém giết liên tục, nhưng tịnh không biết cách đó bốn dặm về hướng nam, có một nhóm ky sĩ đang yên tĩnh quan sát bọn họ chiến đấu!

## 18. Chương 18 - Đả Kiếp，chích Nhân Hỉ Hoan Đối Phương Đích Trang Bị

Dưới bầu trời đêm, Diệp Phong khoác lên chiếc áo choàng đen, nhìn về phía bắc nơi đoàn dong binh đang chiến đấu với cường đạo. Trong lòng thực sự mừng như hoa nở, trong mắt hiện lên thần sắc tham lam.

“Thật tốt, nhà mẹ đẻ của lũ cường đạo này chắc rất giàu, thật không tưởng là có đến hơn một trăm tên mang giáp sắt còn được trang bị khinh kỵ nữa, đó chẳng phải là dụ dỗ lão tử tới cướp hay sao?” Diệp đại doàn trưởng hút một hơi thuốc, nói một cách cực kỳ vô sỉ.

Tại Quang Minh đại lục mỏ quặng kim loại rất thưa thớt, chế tao vũ khí từ thiết\* ( sắt) như cương thiết, tinh thiết hay tốt nhất là huyền thiết. Trang bị khinh kỵ bằng cương thiết thì có tiền cũng không mua được một lần hơn trăm bộ vì ngay cả quân đội các đế quốc cũng không đủ dùng. Cho nên Diệp Phong thấy từng món khinh kỵ trang bị của bọn cường đạo, mắt hắn đầy vẻ tham lam.

Phía sau Diệp Phong, một trăm liệt diễm kỵ sĩ hàng ngũ chỉnh tề đang đợi cơ hội. Lộ Lộ ôm Ky Linh Hầu cùng U Nguyệt Nhi, Ba Nhĩ, Ai Đức, Khải Đặc, La Phi mọi người đều đứng bên cạnh. Chiếc xe ngựa hào hoa dừng lại và được che kín ở bên trái quan đạo.

“Lão đại, khi nào thì động thủ? Ta thật không còn nhẫn nại đến lúc kỵ sĩ chúng ta được mặc vào trang bị khinh kỵ binh bằng tinh thiết!” Khải Đặc hưng phấn hỏi. Tên bại hoại này gần đây có thể nói là xuân phong đắc ý, vì Diệp Phong giao gã làm trung đội trưởng. Hiện tại gã phụ trách toàn bộ một trăm Liệt Diễm kỵ binh.

“Không vội, để bọn cường đạo đánh nhau, lúc nào xong thì chúng ta động thủ!” Diệp phong thở ra một hơi khói, ngồi xuống nói với bọn liệt diễm kỵ sĩ phía sau:“ Các ngươi nghe đây, hành động lần này của chúng ta chính là cướp, không cần phải liều mạng. Đánh không lại thì rút ngay, các ngươi đều được bổn thiếu gia cho sống thì không kẻ nào được chết!”

“Vâng, thiếu gia!” Một trăm Liệt Diễm chiến sĩ nghe vậy cảm động, toàn bộ nhẹ giọng lĩnh mệnh. Bọn họ đều là tử sĩ do Lạc Khắc ra lệnh huấn luyện, tuyệt đối trung thành với Lôi Nhĩ gia. Diệp phong không hy vọng bọn thủ hạ trung thành bị tổn thất.

Khải Đặc nghe lời lão đại để cho mục tiêu đánh xong, bắt chước lão đại ngồi xuống gốc cây khoan khoái tiêu hồn, nhàm chán chờ đợi.

U Nguyệt Nhi nhìn thế trận cuộc chiến phía trước cùng với Liệt Diễm kỵ sĩ của Diệp Phong, trong tâm thầm thấy cầm thú nam tước quả nhiên gian trá. Trước mắt thấy bọn kỵ sĩ cường đạo chắc chắn sẽ thắng, bất quá sau khi tiêu diệt dong binh sẽ bị tổn thất lại tiếp tục đối chọi với một trăm liệt diễm chiến sĩ mà nghe nói có thực lực tứ giai, không thua tan tác mới là lạ.

Trước mắt thấy được, Diệp Phong rời đế đô đã nửa tháng, nội thương cũng hồi phục, buôn bán đặc sản cũng không tệ, lợi tức nhỏ là hai vạn kim tệ. Bởi vì trung bộ của tỉnh đông bắc không nhiều đặc sản nên hắn tạm thời giải tán đội xe ngựa thuê.

Nửa tháng nay, Diệp Phong liên tục cho U Nguyệt Nhi dùng Cực Lạc Tiêu Hồn Thủy không ngừng. Tuy nhiên nàng cũng rất bướng bỉnh, chỉ cần đề cập đến sự tình của Hắc Ám Giáo Đình thì nàng liền ngậm miệng không nói gì cả.

Diệp Phong cũng không có nhiều hứng thú với Hắc Ám giáo đình, chỉ là muốn hoàn toàn chế phục nữ nhân này nên gần đây đã xem xét việc thay đổi phương pháp đối phó nàng.

“Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, nhanh tới bóp vai cho thiếu gia!” Diệp Phong hút một hơi thuốc, nhìn Lộ Lộ và Nguyệt Nhi nhàn nhạt dặn bảo.

U Nguyệt Nhi giờ đây đã quen với việc bị Cầm Thú Nam Tước xem là thị nữ, nghe vậy cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo Lộ Lộ đến sau lưng xoa bóp hai vai cho hắn.

Mặc dù bị khuất nhục, nhưng so với việc phải uống Cực Lạc Tiêu Hồn thủy thì làm thị nữ còn dễ chịu hơn nhiều. Đã có vài lần nàng suýt nữa là không đè nén nổi dục hỏa mà đem chuyện của Hắc Ám Giáo Đình khai báo hết với Cầm Thú Nam Tước.

Ngoài cặp Lạp Phỉ Nhĩ và Cách Đức Tư là đang giao đấu bất phân thắng bại, còn lại thì cuộc hỗn chiến giữa các dong binh và cường đạo kỵ sĩ đã phân thắng bại thấy rõ. Dong binh toàn quân bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Đứng tránh ở phía xa xa là Tạp Lạp, thấy không còn trông mong gì vào Bỉ Khắc nữa liền phóng lên ngựa chạy thục mạng về hướng nam. Thương đội lão bản bỏ chạy, những công nhân còn lại cũng không muốn ở lại chịu chết nên ai nấy đều hùa nhau bỏ chạy tứ tán.

Không ít người trong đám dong binh thấy thế liền muốn chạy trốn, nhưng tiếc rằng họ đã bị các cường đạo kỵ sĩ bao vây lại, căn bản không thể thoát thân được.

Diệp Phong nhìn thấy người trong thương đội chạy về phía mình, không thoải mái thầm nhủ phiền đây, vẫy tay ra hiệu cho người xung quanh lùi lại trốn vào bên trái đường quan đạo, thả cho đám thương nhân đó chạy thoát!

Bỉ Khắc thấy cố chủ đã chạy thoát, chỉ còn lại một mình và sẽ mất mạng bởi đám người này, đau lòng điên cuồng gào thét, rồi kéo Lạp Phỉ Nhĩ và những thủ hạ thối lui.

“Các huynh đệ, hãy hăng hái lên, đem đám dong binh này toàn bộ giết sạch!” Cách Đức Tư đang tiếp chiêu với Lạp Phỉ Nhĩ, liền hét thật lớn.

"Ô….. ô…..” Đã thấy thắng lợi sắp tới, bọn cường đạo kỵ sĩ đều đồng thanh hô lên, rồi tổng lực tấn công.

Lạp Phỉ Nhĩ đang đánh nhau với Cách Đức Tư, quan sát tình thế chung quanh, ngẩn nhìn về phía nam nhớ đến Lam Lam đang chờ đợi mình, trong lòng hiểu rõ muốn thoát thân thì rất khó.

Nhưng y lại không thể bỏ chạy để Bỉ Khắc phải lâm vào khốn cảnh, cho nên đã gia tăng lực tấn công Cách Đức Tư, để hy vọng có thể chế trụ gã trong một thời gian!

Nhân thủ dong binh ngày càng giảm đi, ở phía nam ngoài đó Diệp Phong quan sát những tên cường đạo đang hung hăng chém giết Lạp Phỉ Nhĩ, cảm thấy nghi hoặc.

Thanh niên này thực lực băng sương đấu khí cũng ít nhất thất giai. Nếu vừa nãy không thấy tên dong binh đoàn trưởng kia hô rút lui, thì Diệp Phong tưởng y chính là đoàn trưởng của dong binh này!

Cái phi ky này, thanh niên này là ai? Y sao lại phục vụ cho tên đoàn trưởng phế vật kia? Diệp Phong thật nghĩ không suốt. Quan sát thấy đám người dong binh kia sắp bị tiêu diệt hết, hắn liền nhảy lên chiến mã của Ai Đức, rồi mở miệng nói:

“Khải Đặc lên ngựa, chuẩn bị cùng ta đánh cướp. Ba Nhĩ, Ai Đức, La Phi ở lại bảo vệ Lộ Lộ, nếu có xảy ra cái gì cũng không được để đám nữ nhân chạy thoát!”

“Tuân lệnh” bọn người Khải Đặc, Ba Nhĩ đồng thanh đáp. U Nguyệt Nhi nghe đến đám nữ nhân thì biết chính mình, liền liếc mắt nhìn tên cầm thú nam tước. Nàng cũng đang nghĩ đến nhân khi loạn thì sẽ trốn thoát!

Mắt thấy Khải Đặc và một trăm Liệt Diễm kỵ sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Diệp Phong khẽ liếc U Nguyệt Nhi, cảm thấy có điều bất an, vội xuống ngựa, bước đến điểm vào huyệt đạo khiến cho nàng không thể hoạt động rồi mới yên tâm phóng lên ngựa trở lại. Hắn rút Quang Minh kiếm từ trong Không Gian Giới Chỉ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này trong lòng U Nguyệt Nhi đang tức giận vô cùng, luôn miệng rủa thầm hắn.

Cuộc hỗn chiến của song phương đã gần kết thúc, bên phía dong binh chỉ còn lại Lạp Phỉ Nhĩ và Bỉ Khắc là còn sống, còn lại những kẻ khác đều bị giết sạch.

Bên phía Cách Đức Tư cũng bị tổn thất hơn trăm thuộc hạ, khiến cho hắn tức giận vô cùng. Lúc này, hắn đang chuẩn bị xua thủ hạ xông vào băm thây Lạp Phỉ Nhĩ thành vạn đoạn, nhưng đột nhiên từ hướng nam lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Là Ai? Đám cường đạo kỵ sĩ nghe tiếng vó ngựa đều ngoảnh đầu về phương nam quan sát, chỉ thấy hơn một trăm hồng y kỵ sĩ đang nhắm phía bọn chúng mà xông đến, nên không khỏi nhíu mày lo nghĩ.

Lạp Phỉ Nhĩ và Bỉ Khắc thì lại mong cho những người đang tới là cứu tinh chứ không phải là một nhóm cường đạo khác.

“Này, bọn cường đạo các ngươi nghe đây, chúng ta là Mạt La Hoàng Gia Tư Lược đoàn, nếu thức thời thì mau buông vũ khí và cút khỏi nơi đây ngay, nếu không thì chúng ta sẽ giết hết, quyết không tha!” Đội kỵ sĩ của Diệp Phong vừa đến gần bọn cường đạo một khoảng cách độ ba mươi thước, thì Khải Đặc đã chỉ vào đám cường đạo kỵ sĩ mà hét lớn.

“Ta có nghe lầm hay không? Tiểu tử này phải chăng là bị điên rồi? Mạt La đế quốc từ bao lâu nay không hề có Tư Lược đoàn, giờ đây bỗng dưng ở đâu lại chui ra một Tư Lược đoàn như thế? Hơn nữa lại còn có hơn trăm kỵ sĩ chỉ được trang bị tầm thường, lại còn kêu bọn ta đầu hàng nữa chứ? Con bà nó, thật là không biết trời cao đất rộng là gì mà!”

“Ha ha ha…....thật là tức cười, cái đám kỵ sĩ này chỉ được trang bị phổ thông, miệng tự xưng là Hoàng Gia Tư Lược đoàn lại nghĩ rằng Dã Lang Cường Đạo đoàn chúng ta sẽ sợ bọn chúng chứ. Thật là chán sống rồi mà, hãy xem bọn ta làm thịt các ngươi đây!”

Đám cường đạo kỵ sĩ đều khinh thường bật cười ầm ĩ, thậm chí, có hơn mười tên không đợi mệnh lệnh của Các Đức Tư, liền thúc ngựa phóng về phía Khải Đặc.

Cách Đức Tư thấy đối phương chỉ có độ một trăm người, mà đám kỵ sĩ này lại không được trang bị đầy đủ, mặc dù tự xưng là Mạt La Hoàng Gia Tư Lược đoàn nhưng hắn vốn không để vào mắt, liền sai trung đội trưởng lãnh một đội ra đối phó, còn chính bản thân mình thì thống lĩnh thủ hạ chuyên tâm vào việc đối phó với thanh niên tóc xanh và Đoàn Trưởng dong binh đoàn.

Lạp Phỉ Nhĩ và Bỉ Khắc thấy đội kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện không phải là đồng đảng của bọn cường đạo. Mặc dù là cũng không tin bọn họ có điểm nào giống với Mạt La Hoàng Gia Tư Lược đoàn, nhưng tâm trạng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, nên giờ đây quay sang chuyên tâm ứng phó với sự công kích của Cách Đức Tư và đám cường đạo kỵ sĩ thủ hạ của hắn.

## 19. Chương 19 - Kỵ Sĩ Trùng Phong，vũ Học Kinh Địch

Mắt thấy tên thủ lĩnh cường đạo phái ra gần một trăm người đi lên ứng phó với mình, Diệp đại đoàn trưởng lộ ra một tia cười lạnh, huy kiếm hạ lệnh:” Liệt diễm kỵ sĩ, mau cho lũ ngu ngốc ở trước mặt này biết thế nào là chết chóc.”

“Sát.”

Liệt Diễm kỵ sĩ Khải Đặc cùng một trăm tên kỵ sĩ khác, nghe được mệnh lệnh của đoàn trưởng, đơn giản hiểu ra bèn hét lớn một tiếng, sát ý rung động lòng người, nắm chặt thương điều khiển ngựa phóng tới.

Kỵ sĩ với kỵ sĩ đối chiến, luôn luôn là trận huyết tinh chiến đấu nhanh nhất đại lục. Loại hỗn độn nhị giai cường đạo kỵ sĩ, căn bản vốn không phải là đối thủ của tứ giai Liệt diễm kỵ sĩ.

Thương ảnh tràn ngập, chiến mã hí vang, đấu khí lóe lên, tiếng kêu la thảm thiết vọng lại.

Qua một trận chém giết, cường đạo kỵ sĩ chỉ còn có hơn mười lăm người chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của Liệt Diễm kỵ sĩ. Còn lại hơn một trăm người đã chết. Không hề có một Liệt Diễm kỵ sĩ nào thương vong, đây chính là sự chênh lệch thực lực.

“Ha ha…..quả là một đội ngũ cực mạnh. Nếu có thể dạy cho bọn họ ngũ thức chiến trận, hiệu quả khẳng định rất tốt.” Diệp Phong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hú lên một tiếng, thúc chiến mã, huy vũ Quang Minh Chi Kiếm trong tay, nhằm phía trước mình kết thúc nốt những con cá lọt lưới của Liệt Diễm kỵ sĩ.

Bọn cường đạo Cách Đức Tư lần này, cùng với Lạp Phỉ Nhĩ và Bỉ Khắc, tất cả đều bị Liệt Diễm kỵ sĩ một trận giết hơn trăm mạng mà rung động. Bấy giờ mới nhận ra Liệt Diễm kỵ sĩ đều có tứ giai thực lực, khó trách chọn người khắc nghiệt như vậy, dám tự xưng là Mạt La Hoàng Gia tư lược đoàn, xem ra lời đồn là có thật.

“Liệt Diễm kỵ sĩ, xung phong !” Khải Đặc thấy bọn Cách Đức Tư còn đang bang hoàng sững sờm lập tức huy động thủ hạ tiếp tục hướng tới truy sát.

“Các huynh đệ, lần này chỉ có mỗi một tên đầu lĩnh, chúng ta cùng làm thịt hắn.” Mười lăm tên cường đạo kỵ sĩ may mắn không chết, tưởng rằng đối phương chỉ có một người sẽ dễ dàng giết chết, đều hét to “Giết”, rồi nhắm hướng Diệp Phong phi tới.

Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, Quang Minh Chi Kiếm trong tay Diệp Thanh đâm, đỡ, chém, phang, cắt…...cương nhu tương tề, thần thái tự nhiên, tiêu sái nhẹ nhàng. Mười đạo kiếm khí màu trắng như nước chảy mây trôi tán phát ra bốn phương tám hướng.

Gần như cùng một lúc mười lăm tên cường đạo kỵ sĩ toàn bộ đều thành vong hồn dưới kiếm của hắn.

Cách Đức Tư tận mắt thấy Liệt Diễm kỵ sĩ một trận xung phong tiêu diệt hơn trăm thuộc hạ của mình, đã biết rất rõ những người này không phải loại đối thủ mà bản thân có thể đối phó được, muốn tìm đường tháo lui, lại bị Lạp Phỉ Nhĩ dây dưa làm cho không thể thoát thân. Trong lòng vạn phần lo lắng, tự trách bản thân mình đã quá đại ý khinh địch.

Khải Đặc cùng Liệt Diễm kỵ sĩ tiến vào trung quân của bọn cường đạo, giống như thả hổ vào giữa bầy dê, đầy trời thương ảnh cùng liệt diễm đấu khí, tận tình đồ sát bọn cường đạo kỵ sĩ. Khắp nơi vang lên những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh ai oán.

Diệp Phong không muốn để cho một thuộc hạ nào của mình phải tổn thất. Lúc này thu kiếm trở vào sau lưng, thúc chiến mã lao vào bọn cường đạo, hú lên một tiếng, vận dụng chính khí xuất ra tuyệt học lấy ít chống nhiều:” Như Lai Thiên Phật Thủ.”

Vô số chưởng ảnh màu trắng xé gió chém ra. Mọi người quay đầu nhìn lại căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh của Diệp Phong đâu, chỉ có thể thấy chiến mã của hắn cõng trên lưng vô số bàn tay màu trắng nhảy vào trong đám cường đạo, đánh ngã vô số tên đứng gần với hắn.

“Cái này…...cái này…...mạnh như vậy, đây là võ công gì đây?” Bọn cường đạo Cách Đức Tư, cùng với Lạp Phỉ Nhĩ và Bỉ Khắc, tất cả đều không thể tin được trên đời lại có loại võ công cường hãn đến thế.

“Võ công cường hãn của lão đại quả thật nhiều a. Nếu có thể dạy ta mấy chiêu thì hay biết mấy.” Khải Đặc thấy lão đại sử dụng mấy chiêu thức mà chính mình còn chưa thấy qua, một bên công kích bọn cường đạo kỵ sĩ, một bên hâm mộ thì thào tự nói.

Phía nam quan đạo, mắt thấy Diệp Phong biểu lộ thực lực, Lộ Lộ, Ba Nhĩ, Ai Đức, La Phi bốn người cũng thấy vô cùng kinh ngạc trước những chiêu thức mới đó. U Nguyệt Nhi trái lại cảm thấy buồn bực vô cùng, gã nam tước cầm thú đó thực lực thật mạnh, hy vọng thoát thân của nàng xem ra ngày càng xa vời.

“Tất cả huynh đệ lùi lại theo ta.” Cách Đức Tư cao giọng hét lớn, huy thương dụng lực đánh bật Lạp Phỉ Nhĩ, thúc ngựa chạy trốn về phương Bắc. Gã lần này đột nhiên đụng phải binh đoàn Liệt Diễm kỵ sĩ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Tất cả cường đạo đoàn của gã gần như đã bị hủy diệt trên quan đạo này.

Cường đạo kỵ sĩ vốn đã bị Diệp Phong với võ công cường hãn, cùng với Liệt Diễm kỵ sĩ vừa xông lên đánh cho tơi bời hoa lá, vừa nghe đoàn trưởng hạ lệnh thối lui, vội vàng thúc ngựa chạy trốn.

“Như Ảnh Tùy Hình Thoái .“

Diệp Phong thấy Cách Đức Tư muốn chạy trốn, lúc này quát nhẹ một tiếng, từ lưng ngựa bay vọt lên, xuất ra môn công phu tối cương mãnh “Như Ảnh Tùy Hình Thoái”, đầy trời cước ảnh, từ trên không hướng về phía Cách Đức Tư.

Đối mặt với tuyệt học thần kỳ như thế, Cách Đức Tư kinh hãi thất sắc, vội vàng đưa thương lên đỡ, một mặt vòng qua bên công kích Diệp Phong đang ở trên không.

“Thiên Kiếm Quyết, thức thứ nhất, Vô Ảnh Đoạn Hồn. “

Diệp Phong đang ở trên Cách Đức Tư, mượn lực tại một điểm, thân hình vọt lên cao hơn một trượng, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về hướng Cách Đức Tư. Kiếm quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt giống như biến mất, đột nhiên xuất hiện trước mặt Cách Đức Tư.

Trước sau có lẽ chỉ nửa phút thời gian, Diệp Phong đã sử xuất ra lưỡng đại tối cường tuyệt học, làm rung động tâm thần của tất cả mọi người.

Tại chiến trường là một khoảng im lặng, cạnh đó là cánh tay trái của Cách Đức Tư còn giật giật trên mặt đất. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra, cường đạo kỵ sĩ mới hoàn hồn được một chút lại kinh hoàng tháo chạy.

“Vốn định chặt cái đầu, ai ngờ lại trúng cái tay, xem ra đối với loại chiêu thức tinh chuẩn khoái tốc như vầy ta còn thiếu hỏa hầu.” Diệp Phong nhìn Cách Đức Tư đang kêu la thảm thiết, lắc đầu cảm khái.

“Các huynh đệ, đuổi theo cho ta, không tha cho bất cứ một tên cường đạo nào còn có trang bị khinh kỵ hết.” Khải Đặc kinh ngạc lẫn hâm mộ nhìn lão Đại, tiếp tục đốc thúc Liệt Diễm kỵ sĩ xông lên truy kích.

Không buông tha cho người nào có trang bị khinh kỵ ? Bọn kỵ sĩ cường đạo may mắn chạy trốn vừa nghe lời này, mọi trang bị khinh kỵ lập tức bị tháo bỏ, sợ vì những trang bị đó mà mất mạng.

“Con mẹ ngươi gì mà Quang Minh Kiếm Sỹ, lão tử tiếp ngươi một trận.” Cách Đức Tư cánh tay trái đoạn lìa, cặp mắt tràn đầy hận thù nhìn Diệp Phong, tay nắm chặt Hàn Băng Thương, thúc ngựa xông tới.

Song, chiến mã của gã còn chưa có chạy được năm thước, một thanh thiết thương đột nhiên từ sau lưng hắn xuyên qua, lộ ra từ tiểu phúc.

“Phốc…..” Cách Đức Tư toàn thân đau đớn, phụm ra một ngụm máu tươi, tuyệt vọng nhìn xuống cây thương nhô ra từ tiểu phúc, từ trên chiến mã ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Giết chết Cách Đức Tư chính là Lạp Phỉ Nhĩ. Nhìn chằm chằm vị Quang Minh Kiếm Sỹ mạnh mẽ , đang loạng choạng đi tới bên cạnh mình rồi ngã xuống không dậy nổi, chính là Bỉ Khắc. Vị này thực lực đã gần đạt đến tứ giai là tật phong kiếm sỹ, do bị quá nhiều vết thương, giờ đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

“Lạp Phỉ Nhĩ…..…..cảm ơn…....cám ơn người đã theo ta…..…..chiến đấu đến cùng…...” Bỉ Khắc đang bị trong thương thống khổ rên rỉ :”Ta không xong rồi…..…..…..hãy giúp ta một lần…..…..đừng để ta chịu thống khổ thêm nữa…...”

“Đoàn trưởng…..…..” Lạp Phỉ Nhĩ hiểu được Bỉ Khắc muốn thỉnh cầu mình giết gã. Nhìn ánh mắt kiên quyết của gã, Lạp Phỉ Nhĩ bi ai thở dài một tiếng, tay phải đặt lên ngực trái gã, nhắm mắt cắn chặt răng, vận khí chấn nát trái tim của gã, làm cho gã chết trong nháy mắt.

“Grao…..…..” Lam Lam thấy cuộc chiến đã chấm dứt, chạy tới dưới chân Lạp Phỉ Nhĩ, cái đầu nhỏ thân mật cọ cọ vào chân hắn.

Ý? Hình như có điểm giống Băng Sương Cự Long còn nhỏ? Khải Đặc đang dẫn Liệt Diễm kỵ sĩ đuổi sát bọn cường đạo, Diệp Phong nhìn Lạp Phỉ Nhĩ và Lam Lam ở dưới chân y, thập phần tò mò.

“Đa tạ các ngươi đã trợ giúp.” Lạp Phỉ Nhĩ ôm Lam Lam, nhìn về phía Diệp Phong cảm tạ.

“Không cần khách khí, ta chỉ là thuận tay tương trợ mà thôi!” Diệp Phong mỉm cười đáp lời, rồi tò mò hỏi :” Ngươi là Băng Sương kỵ sĩ? Đây là một Dong Binh Đoàn?“

“Ta không phải là Băng Sương kỵ sĩ, chỉ là tu luyện Băng Sương Đấu Khí mà thôi.” Lạp Phỉ Nhĩ lãnh đạm trả lời:” Đây là Nại Đức Dong Binh Đoàn.”

Diệp Phong gật gật đầu nói :” Ta là Lôi Ân – Lôi Phỉ Nhĩ, không biết ngươi xưng hô thế nào ?”

“Lạp Phỉ Nhĩ – Phái Khắc.” Lạp Phỉ Nhĩ đơn giản báo tên mình ra.

“Dong Binh Đoàn của ngươi đã bị diệt, vậy sau này có ý định gì chưa?” Diệp Phong tò mò hỏi. Trong lòng đối với Lạp Phỉ Nhĩ có chút chủ ý. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể luyện đến thất giai Băng Sương Đấu Khí, Diệp Phong bây giờ đang cần người, há lại có thể bỏ qua nhân tài như vậy ?

## 20. Chương 20 Nhân Tài，trang Bị，kim Tệ，thông Sát

Lạp Phỉ Nhĩ – Phái Khắc, hai mươi mốt tuổi, xuất thân từ Lạp Cách trấn, nằm ở tỉnh Tây bắc Mạt La đế quốc. Cách đây năm năm, Lạp Cách trấn bị một trận ôn dịch, phụ mẫu của y cũng vì thế mà qua đời, để lại mình y đi phiêu bạt khắp nơi.

Bi thương và cô độc đã khiến y trở thành người ít mở miệng nói chuyện với người khác.

Bốn năm trước, lúc y đang săn thỏ tại núi Trác Lĩnh, thì vô tình phát hiện được Lam Lam đang từ trong một cái trứng vỡ chui ra ở một sơn động, bên cạnh là một cổ thi thể và một quyển sách hướng dẫn tu luyện băng sương đấu khí.

Từ ghi chép của quyển sách, y biết được Lam Lam có thân phận là một băng sương cự long. Người chủ của quyển sách này đã trộm nó từ ổ của mẹ nó. Đáng tiếc là người chủ quyển sách đã bị mẹ của Lam Lam đánh trọng thương, mặc dù có thể thoát khỏi, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ mạng ở trong sơn động này.

Lạp Phỉ Nhĩ là người sống đầu tiên lúc Lam Lam chào đời mà nó nhìn thấy. Vì thế Lam Lam đặc biệt thân thiết với y. Lạp Phỉ Nhĩ cũng rất thích Lam Lam đáng yêu này, và một người một rồng cùng nương tựa nhau để sống, cùng đi phiêu bạt khắp nơi. Tới nửa tháng sau thì Lạp Phỉ Nhĩ được Bỉ Khắc chiêu lãm, và mới có sự tình ngày hôm nay.

Nghe Diệp Phong hỏi xong, Lạp Phỉ Nhĩ nhớ đến phụ mẫu quá cố. Dong binh đoàn đã bị tiêu diệt, y cũng không biết sẽ đi về đâu, không cầm được nỗi bi ai, lắc đầu rồi nói:” Ta không còn gì tốt cả.”

Diệp Phong thấy Lạp Phỉ Nhĩ không có mục tiêu, liền khách khí cười:” Gần đây ta đang thiết lập Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, ngươi nếu hiện không có mục tiêu gì, chi bằng gia nhập Tư Lược đoàn của ta được không? Ta có thể phát cho ngươi lương mỗi tháng một ngàn kim tệ!”

Lạp Phỉ Nhĩ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, cái người Quang Minh kiếm sĩ trẻ tuổi này là đoàn trưởng của Tư Lược đòan, lại còn muốn dùng một số tiền lớn để chiêu lãm mình

Một ngàn kim tệ đối với Lạp Phỉ Nhĩ mà nói thì đó không phải là con số nhỏ. Lúc còn ở Nại Đức dong binh đoàn, y chỉ có được một mức lương hai kim tệ mỗi tháng. Nhưng y với kim tệ không có quan tâm nhiều, nếu không thì với thực lực của y tại cái thế giới tôn sùng cường giả mà nói, thì việc kiếm nhiều kim tệ hơn không mấy khó khăn.

Lạp Phỉ Nhĩ mặc dù trở thành người ít nói, nhưng không có nghĩa là y không muốn tụ tập với người khác. Y rất không thích sự cô độc, và rất thích nghe người khác vui vẻ bàn tán mọi chuyện. Cũng vì lý do này mà y đồng ý gia nhập Nại Đức dong binh đoàn!

“ Ta đồng ý gia nhập hoàng gia Tư Lược đoàn của ngươi. Có điều là Lam Lam này rất háo ăn, hy vọng ngươi không phiền!” Lạp Phỉ Nhĩ có một chút lo lắng trả lời Diệp Phong.

“Ăn nhiều? Ha ha, không việc gì, ta đều có thể đáp ứng!” Nghe Lạp Phỉ Nhĩ đồng ý gia nhập, Diệp Phong dĩ nhiên cao hứng đáp ứng. Hắn quan sát Lam Lam, có điểm tò mò, nên hỏi:” Nếu ta không lầm, thì đây là một con băng sương cự long lúc nhỏ?”

“Ân, đúng vậy!” Lạp Phỉ Nhĩ gật đầu xác nhận. Y chưa từng nghĩ phải giấu giếm thân phân của Lam Lam.

Cái câu hỏi của Diệp Phong cũng được đám dong binh của dong binh đoàn trước kia có hỏi qua, nhưng mà bọn họ tất cả đều không tin sủng vật của Lạp Phỉ Nhĩ là một con băng sương cự long. Khẩu khí cũng có ý cười nhạo, nên Lạp Phỉ nhĩ không lý tới bọn họ nữa.

Bỉ Khắc thấy Lạp Phỉ Nhĩ không nói, thì gã cũng không quản chi. Do mọi người trong dong binh đoàn đều như vậy, vì thế tất cả đề không biết Lam Lam đích thực là một băng sương cư long.

Trời, đúng là một băng sương cự long. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tiểu tử kia mà có trưởng thành, thì lúc đó ta cũng đã biến thành một đống tro xương rồi! Diệp Phong thật tiếc nuối về khả năng sống lâu của Lam Lam, thầm than trong lòng.

Đối với chuyện trước kia của Lạp Phỉ Nhĩ vào Lam Lam, y không kể ra, thì Diệp Phong cũng không thể mở miệng tra vấn. Dù sao sau khi ở cùng với nhau một thời gian dài, thì tình cảm sẽ từ từ tốt hơn. Huống hồ Diệp Phong rất coi trong nghĩa khí không chịu bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn của Lạp Phỉ Nhĩ. Người này thật sự rất đáng giá!

“ Ha ha ha, lão đại, chúng ta đã về. Tất cả khinh kỵ có trạng bị đều không một ai chạy thoát!” Từ phía bắc quan đạo Khải Đặc dẫn đám Liệt Diễm kỵ sĩ phi ngựa chạy về, trong miệng phát ra những tiếng sảng khoái!

Diệp Phong nghe vậy cũng thật cao hứng. Thu hoạch lần này không nhỏ, một trăm tên Liệt Diễm kỵ sĩ đều có thể trang bị thêm cương thương và khải giáp chế tạo. Mặc dù khinh kỵ khải giáp không được như trọng kỵ trang bị bảo vệ hết toàn thân, chỉ có thể bảo vệ phần trên của thân hình. Nhưng vì thế mà sức phòng ngự cũng được nâng lên, làm giảm nguy cơ bị giết!

Được bọn bốn người Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi đón tiếp ở phía nam, Diệp Phong chỉ vào Lạp Phỉ Nhĩ rồi giới thiệu:” Đây là Lạp Phỉ Nhĩ – Phái Khắc, còn kia là băng sương cự long còn nhỏ Lam Lam của hắn. Sau này cả hai đều trở thành thành viên của hoàng gia Tư Lược đoàn. Và bọn họ từ nay đều với chúng ta là người nhà, hiểu chưa?”

“ Hiểu!” Mọi người cùng đồng thanh lên tiếng. Tất cả đều tò mò đưa mắt quan sát con băng sương cự long còn nhỏ

Ai Đức và Khải Đặc rất hứng thú liền ra sức bắt thân với Lạp Phỉ Nhĩ. Thấy thế Diệp Phong trong lòng cười thầm hai tên bại hoại này thật lợi hại.

Bởi theo cá tính của Ai Đức và Khải Đặc, nếu không thấy trước được thực lực của Lạp Phỉ Nhĩ, khẳng định bọn họ sẽ xem thường Lạp Phỉ Nhĩ giống như bọn dong binh của Nại Đức dong binh đoàn!

Ngoại trừ U Nguyệt Nhi, bị cầm thú nam tước cưỡng bức, đối với y không hảo cảm, những người còn lại đều khiến Lạp Phỉ Nhĩ có cảm giác thoải mái, không bị xem thường như tại dong binh đoàn trước kia.

Quan sát số khinh kỵ trang bị trên đám thi thể kia, Diệp Phong ra lệnh cho Ba Nhĩ, Ai Đức, Khải Đặc, La Phi bốn người lo liệu mọi việc. Lạp Phỉ Nhĩ cũng bỏ Lam Lam ra mà cùng hỗ trợ.

Ky Linh hầu đang ở trong lòng của Lộ Lộ, có hứng thú với Lam Lam, liền nhảy đến bên cạnh nó mà bắt thân. Chỉ một thời gian ngắn, cả hai đã làm rộn một góc!

“ Quang Minh nữ thần tại thượng, lão đại, người mau qua xem ta phát hiện cái gì! Ai Đức từ trong lòng ngực trên người Cách Đức Tư móc kim tệ, ma pháp tạp và hơn bốn mươi hai tinh linh chủng tử trong một cái túi nhỏ, rồi cao giọng gọi lão đại đến.

“ Tinh linh chủng tử?!” Diệp Phong và mọi người nghe xong, rồi liền tới đó nhìn tinh linh chủng tử, tất cả đều lộ ra vẻ mặt cao hứng.

“ Thụ ốc, thụ thích, thụ tháp. Ai! Nhìn mấy tinh linh chủng tử này, nếu mà đem tất cả gieo xuống, thì có thể tạo thành một tiểu doanh địa a!” Linh ngưu chiến sĩ La Phi cao hứng cười khẻ.

“ A nha, không ngờ đám cường đạo này lại giàu có đến thế? Chẳng lẽ bọn cường đạo ở Hỗn Loạn hoang nguyên này cũng giàu như vậy sao?” Hai mắt Diệp Phong liên tục chuyển động, trong lòng thì thầm.

“ Ta trông cũng có thể là như vậy. Cái ma pháp tạp này có tới sáu vạn kim tệ đó!” Ai Đức cầm cái ma pháp tạp lên rồi ha ha cười to.

Hỗn Loạn hoang nguyên có rất nhiều loại cường đạo như thế này cùng đám ma thú, đúng là một địa phương lý tưởng để Tư Lược đoàn tung hoành khắp nơi? Cái Hỗn Loạn hoang nguyên này đối với lão tử thật là tuyệt. Diệp Phong trong lòng rất cao hứng cười thầm. Sau đó hắn liền quyết định trước khi gặp Tĩnh Hương, thì việc đầu tiên là phải tìm một nơi ở mà không bị ảnh hưởng với một quyền quý nào, và cuối cùng là xác định mục tiêu.

Cầm lấy hàn băng thương của Cách Đức Tư, Diệp Phong liền đưa cho Lạp Phỉ Nhĩ:” Cái trang bị ma pháp này sẽ làm tăng lên lực băng sương đấu khí, ngươi dùng là thích hợp nhất!”

Xem ra ta sau này có thể trở thành băng sương kỵ sĩ? Lạp Phỉ Nhĩ cầm hàn băng thương dài ba thước lên, cảm giác rất vừa vặn, không gây trở ngại nào đối với kỵ sĩ!

“ Lão đại, người có nhiều võ công rất mạnh, có thể dạy cho ta hai chiêu không?” Khải Đặc nhìn Diệp Phong như mong chờ điều tốt gì.

Ngoại trừ Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, tất cả người còn lại đều nhìn về phía Diệp Phong, đều hâm mộ võ công cường đại của hắn. Đặc biệt là Lạp Phỉ Nhĩ, lúc đánh nhau thì chỉ dựa chính vào băng sương đấu khí và phản xạ thôi, căn bản không có một thế nào ra hồn.

Diệp Phong cũng từng nghĩ qua, sau này muốn thành viên Tư Lược đoàn sử dụng những binh khí xưa của Trung Hoa, và dạy cho chúng vài chiêu võ học Trung Họa, nhằm tăng cường thực lực cho Tư Lược đoàn của mình.

Đã nghi kỵ thì không nên dùng, đã dùng thì không không nên nghi kỵ. Về sự trung thành của thành viên Tư Lược đoàn, Diệp Phong không nghĩ tới phải hoài nghi, một chút hoài nghi cũng không muốn. Bởi vì không có việc sư phụ sợ đồ đệ, và hắn cũng không đem hết khả năng truyền lại cho đồ đệ.

Mà nhìn vào tình trạng hiện giờ, Lộ Lộ, Ba Nhĩ cùng Liệt Diễm kỵ sĩ thì tuyệt đối trung thành, La Phi thì đối với hắn rất tốt, và hắn cũng với con người không chút tâm cơ này cũng tốt. Khải Đặc và Ai Đức chỉ cần tin tưởng bọn họ thêm một chút, thì bọn họ sẽ không có vấn đề gì với mình cả.

U Nguyệt Nhi thì thân phân coi như là nô lệ không cần tính tới. Còn Lạp Phỉ Nhĩ, đã không bỏ đồng bọn mà chạy trốn một mình, cái này chứng tỏ là một người có tình có nghĩa, và cũng không cần phải lo lắng y sẽ bán đứng mình.

Vì thế Diệp Phong nhìn ánh mắt hâm một của mọi người, liền nói:” Ta sẽ nghĩ sẽ dạy cho thành viên Tư Lược đoàn vài chiêu. Nhưng cái đó là chiêu thức của ta, không phải võ công, mà được gọi là võ học Trung Hoa. Cái khí mà ta sử dụng không phải là đấu khí, mà là chân khí, các ngươi phải nhớ kỹ điểm này!”

Mọi người nghe xong đều mừng rõ. Mặc cho võ công hay đấu khí đều đổi tên như thế nào, tất cả đều đồng ý gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhớ.

“ Hảo, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, rồi cùng đi tới sơn mạch Tây Đức Lạc, để tổ chức tiệc mừng Lạp Phỉ Nhĩ chính thức gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ngày mai tất cả cùng ta luyện tập võ học Trung Hoa.” Diệp Phong mỉm cười ra lệnh.

“ A, lão đại vạn tuế!” Ai Đức và Khải Đặc lập tức hoan hô, liền thúc giục mọi người tiến hành, miệng không ngừng lẩm bẩm:” Sau này ta có thế lợi hại như lão đại rồi. Hừ hư, Phỉ Long, chờ lão tử sau này sẽ tìm ngươi mà báo thù!”

## 21. Chương 21 – Vong Linh Vu Sư Dữ Bảo Tàng

Tại Chướng Thụ rừng rậm thuộc đại phận tỉnh phía đông bắc của Mạt La đế, nằm ở trong một rừng núi vắng vẻ biên giới phía đông bắc, cách khoảng trăm dặm. Trong rừng toàn là những chướng thụ cao lớn, cành lá xanh tốt

Lá của Chướng thụ có thể tỏa ra những chướng khí có độc bao phủ cả một vùng. Những chướng khí này tích tụ quanh năm, nặng đến nỗi các loài chim cũng không dám bay ngang qua.

Nguy hiểm không chỉ có như thế, mà còn tồn tại một thiên nhiên mê cung ở đó. Tuy trong rừng có không có chướng khí, nhưng bất luận là người hay thú đề không thể dễ dàng tiến vào trong rừng đó!

Phất Lan Khoa – Ni Cổ Lạp Tư, thất giai vong linh vu sư, tóc xanh ngang vai, tướng mạo anh tuấn, thân người bình thường. Do phải tu luyện vong linh ma pháp, cho nên sắc mặt của lão rất tái nhợt, nhìn không có một chút máu. Con người thì hung tàn độc ác, tiếng xấu đồn xa bởi việc biến người sống trở thành vong linh sinh vật. Lão là mục tiêu truy sát của Quang Minh giáo hội!

Ba tháng trước đây, Phất Lan Khoa vô tình phát hiện ở trong phòng ma pháp một bản đồ về một bảo tàng bí mật. Lão cảm thấy cái này chắc không phải đồ giả, cũng đang lúc rảnh rang. Vì thế lão xuất tiền ra, dùng bản đồ để đi tìm Chướng Thụ rừng rậm!

Bởi vì gặp khó khăn do thiên nhiên mê cung ở Chướng Thụ rừng rậm gây ra, Phất Lan Khoa phải lưu lại ở Hỗn Loạn hoang nguyên này. Lão ta bỏ tiền ra mua một tên phong tinh linh đẹp trai làm phục vụ, đồng thời cũng làm người dẫn đường cho lão!

Tại Quang Minh đại lục tinh linh trừ cái tai nhọn ra, hình thể cũng tương tự với người thường, nhưng lại chia làm nhiều chủng tộc, tất cả bảy hệ bao gồm: quang, ám, thủy, hỏa, điện, phong, thổ. Mỗi hệ đều có năng lực ánh mắt trời sinh cũng như khả năng cảm ứng nguyên tố hệ. Phất Lan Khoa mua tên phong tinh linh này bởi vì gã là một hành giả rừng rậm. Gì chứ mê cung rừng rậm nào đều không thể làm gã bị khốn được!

Hoàng hôn xuống, bầu trời chỉ còn dư lại vài tia sáng yếu ớt, Phất Lan Khoa mặt một bộ pháp bào màu xám rộng thùng thình, rồi mang theo một trăm tên tử vong kỵ sĩ gọi từ ‘ Minh giới’, rồi để tên phong tinh linh dẫn đường tiến vào khu Chướng Khí rừng rậm, theo bản đồ để tìm kiếm bảo tàng!

Ở bên ngoài Chướng Thụ rậm rậm thật dày đặt cây cối, nhưng bên trong thì không phải vậy, chỉ có những cây thụ thân to lớn hơn, cành lá tươi xanh thôi!

Tử Vong kỵ sĩ, tứ giai vong linh sinh vật, cả người những tên kỵ sĩ này cùng với chiến mã đều là những bộ xương khô. Chỉ có một điều bình thường duy nhất là trong tay bọn chúng đều cầm một thanh thiết thương dài ba thước.

Tại Minh Giới tất cả vong linh sinh vật đều giống nhau, chỉ có tử vong kỵ sĩ là sở hữu tư duy trí tuệ, tất cả tuyệt đối tuân lệnh những điều khiển của Vong Linh Vu sư nào gọi bọn chúng đến. Bọn chúng còn có khả năng sử dụng vong linh khí, ai mà bị bọn chúng giết, thì sinh linh sẽ bị vong linh khí đồng hóa, biến thành vong linh sinh vật, bị điều khiển bởi chúng!

Tại Quang Minh đại lục, vong linh ma pháp có thể nói là cưc mạnh, cũng rất khó khăn để đạt đến cấp ma pháp này. Thật vậy, với thực lực của Phất Lan Khoa, thất giai vong linh vu sư, nếu cho lão thời gian thoải mái, chỉ cần một năm lão có thể gọi về một vạn tử vong kỵ sĩ, thành lập một tử vong kỵ binh đoàn

Tuy nhiên lão không có cơ hội như vậy, do Quang Minh giáo đình nhất định truy sát lão, nếu có một lượng lớn vong linh sinh vật tồn tại thì thế nào cũng bị để mắt tới. Hơn nữa nếu lão kiếm một nơi bí mật rồi dùng vài năm thời gian liên tục gọi tử vong kỵ sĩ, một khi xuất thế, cũng không thể tránh được việc bị Quang minh giáo đình cùng các đại đế quốc tiêu diệt!

Ngoài bìa Chướng thụ rừng rậm nà, Mạt Lạ hoàng gia Tư Lược đoàn do Diệp đại đoàn trưởng dẫn đầu, hắn dẫn theo toàn bộ đi ngang qua nơi này rồi dừng lại.

Do bởi hắn cảm thấy được trong rừng này có một cổ ma khí rất mạnh, cũng chính là cái nguyên tố đen sẫm đang tràn ngập. Từ lúc bắt đầu tu luyện Thiên Địa Chí Tôn công, hắn với chánh – ma, nhị khí rất mẫn cảm.

Khi người tu luyện đấu khí, thì tất cả đều ở trạng thái tĩnh, không có muốn phát tán ra ngoài để bị phát hiện. Diệp phong có thể khẳng định đây không phải do người phát ra, nhưng nó là cái gì ?

Chẳng lẽ trong rừng rậm này lại có một con hắc ma thú cường đại? Diệp Phong chăm chăm nhìn vào khu rừng, rất không chịu được và tò mò.

Khải Đặc mặc một trường y dài màu đỏ, trên người trang bị giáp sắt, tay thì cầm một trường thương sắt dài ba thước, thấy được Diệp Phong lúc này, tò mò hỏi:” Lão đại, người cho đội ngũ dừng lại quan sát khu rừng này để làm gì?”

Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Ba Nhĩ, Ai Đức, La Phi, Lạp Phỉ Nhĩ cùng một trăm tên Liệt Diễm kỵ sĩ tất cả đều không rõ tại vì sao Diệp Phong lại hạ lệnh dừng lại, rồi chăm chăm nhìn về phía Chướng Thụ rừng rậm!

“ Bên trong khu rừng này có một cỗ hắc ám nguyên tố rất mạnh, ta muốn vào trong đó xem thử!” Diệp Phong biểu tình trầm tư.

“ Hả? Hắc ám nguyên tố?” mọi người nghe vậy ai nấy đều giật nẩy người. Đặc biệt là U Nguyệt Nhi, là người bất ngờ nhất, nàng không thể tin được tên Diệp Phong này lại có thể cảm nhận được hắc ám nguyên tố.

“ Lão Đại, khu rừng rậm này có mê cung, đi vào đó rất nguy hiểm a. Hơn nữa trong đó có hắc ám nguyên tố, nói không chừng trong đó có người của Ma tộc, không vào có được không?” Ai Đức lo lắng nhìn về phía U Nguyệt Nhi để nhắc nhở. U Nguyệt Nhi là Ma tộc hỗn huyết nhân, việc này Diệp Phong đã nói cho mọi người biết.

“ Ma tộc không có thể ở địa phương này, nhưng mê cung này cũng thật tình khó vượt qua!” Diệp Phong gãi gãi đầu rồi nói.

“ Chi chi…..” tiếng của hầu tử vang lên, đó là của Ky Linh hầu bị Lộ Lộ gọi là tiểu Hắc. Nó nhảy đến trước mặt Diệp Phong, rồi chỉ về chính nó sau đó chỉ về hướng khu rừng, rồi nhảy loạn lên.

“ Tiểu Hắc đi chỗ khác chơi, không được kêu loạn.” Diệp Phong gạt tay một cái bảo tiểu Hắc tránh chỗ. Tiểu Hắc vẫn không chịu rồi tiếp tục chỉ vào nó và khu rừng đó rồi kêu loạn.

Diệp Phong cảm thấy có chút nghi hoặc, liền hỏi:” Chẳng lẽ ngươi biết cách tiến nhập mê cung của khu rừng này?”

“ Chi chi…...” Đầu tiểu Hắc như cái dùi đánh trông liên tục gật xuống, rồi chuyển người chạy về hướng khu rừng

“ Chúng ta đi theo!” Diệp Phong nhìn thấy rất cao hứng, rồi ra lệnh cho mọi người đi theo Tiểu Hắc tiến vào khu rừng. Trong lòng hắn rất vui sướng, vì tên tiểu tử kia dù không biết tiếng người, rốt cuộc cũng có một chút hữu dụng.

Để lại xe ngưa hào hoa bên ngoài, hơn một trăm người cùng tiến vào khu rừng. Do Diệp Phong cảm thấy ma khí ở đây, rồi thêm có tiểu Hắc dẫn đường, tất cả đều tiến vào rừng để tìm nguyên nhân phát ra ma khí này!

“ Các kỵ sĩ nên lưu ý, nơi này tất cả đều là chướng thụ, không thích cho các ngươi công kích bình thường. Khi có việc xảy ra, nếu không thể phát huy, thì nên lập tức xuống ngựa. Ta dạy cho bọn ngươi năm chiêu, so vơi việc sử dụng ngựa không thua kém!”

Đi từ từ, Diệp Phong quan sát địa hình chung quanh, rồi lên tiếng nhắc nhở những tên kỵ sĩ thủ hạ nên cẩn thận.

“Lão Đại yên tâm, khi có địch nhân, Liệt Diễm kỵ sĩ chúng sẽ sẽ cho bọn chúng thưởng thức tư vị năm chiêu đó!” Khải Đặc tự tin nói to, bộ dạng giống như đang đùa giỡn. Chỉ có U Nguyệt Nhi mắt đang trừng trừng!

Do chú tâm dạy cho mọi người võ học Trung Hoa, Diệp Phong dừng tốc độ tiến tới lại, cũng vì quá bận rộn, không để ý đến U Nguyệt Nhi. Thêm nữa, là do đã ở chung một tháng, từ tỉnh Đông Bắc trung bộ đến biên giới này.

Trải qua thời gian ở chung, bọn người Diệp Phong đã hiểu được cá tính Lạp Phỉ Nhĩ không chủ động nói chuyện với ai, và cũng đã biết thân thế của y, cùng với Lam Lam gặp nhau ở tại một nới. Ai nấy đều than thở vì vận khí của y thật tốt!

Bây giờ ngoài U Nguyệt Nhi ra, tất cả đều được Diệp Phong dạy những miếng võ học Trung Hoa.

Lạp Phỉ Nhĩ, Khải Đặc cùng một trăm tên Liệt Diễm kỵ sĩ đều thống nhất học thương pháp để thích hợp phát huy trên chiến trận, tất cả có năm thức.

La Phi được Diệp Phong dạy đao pháp và côn pháp, hợp thành một tam thức kinh hoàng. Việc sử dụng đại trụ thì đối với linh ngưu chiến sĩ rất thích hợp, vì thế La Phi trên đường đã chọn một cây đại trụ rộng 20 ly, dài khỏang hai thước làm vũ khí.

Trên công pháp, Diệp Phong chỉ có thể từ Thiên Địa Chí Tôn mà có được “Băng hỏa cửu trọng thiên”, chia làm hai phần “ Huyền Băng Quyết” và “ Liệt Diễm công”

Lạp Phỉ Nhĩ luyện tập “ Huyền Băng Quyết”, do trong cơ thể đã có băng sương đấu khí, nên có thể chuyển hóa thành huyền băng chân khí, cuối cùng có thể tiến đến cấp bảy của “ Huyền Băng Quyết”

Khải Đặc và bọn người khác thì luyện “ Liệt Diễm công”, cũng tương tự với Liệt Diễm đấu khí, chuyển lửa thành chân khí, tiến đến cấp bốn “ Liệt Diễm công”!

Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên còn có thương pháp “ Băng hỏa cửu thức”, Diệp Phong cũng muốn để dành sau này truyền lại cho Lạp Phỉ Nhĩ và Khải Đặc để huấn luyện những kỵ sĩ mới.

Do thú nhân không thích hợp để luyện đấu khí, La Phi chỉ còn cách tốt nhất là luyện “ Hiên Viên Chí Tôn công”. Sự tiến bộ có thể nói là hơi chậm.

Cũng như Khải Đặc, Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi bọn người này, Ai Đức được lão Đại thuyết phục từ bỏ thân phận cực điện kiếm sĩ, để tiến hành tu luyện lôi đình quyết và tam thức lôi đình đao pháp, dùng đấu khí chuyển lôi đình trở thành chân khí.

Lộ Lộ thì chỉ học được bộ vô ảnh vô tung và thuật điểm huyệt, tiến bộ rất nhanh, chỉ để phòng thân. Diệp Phong không muốn nàng phải cùng địch nhận chém giết!

Còn Ba Nhĩ, Diệp Phong phát hiện y trời sinh là một âm hờn thể, thích hợp với việc luyện linh hồn đả giao đạo. Không để bị lãng phí, hắn dự định dạy cho y “ Hỗn thế hunh linh công”

Nhưng mà công pháp mới mẻ này mặc dù rất mạnh mẽ nhưng lại cũng tà ác cực độ. Nếu Quang Minh giáo đình mà biết được, thì thế nào cũng bị phiền toái. Thế là Diệp Phong chỉ để y luyện Hỗn Thế hung linh côn, còn về phần công pháp thì nói mai này khi thích hợp sẽ truyền dạy y!

## 22. Chương 22 - Chiến Trận Ngũ Thức，sơ Hiển Thần Uy

Ở trung tâm của khu rừng rậm, có một mảnh đất trống, diện tích khoảng năm mẫu. Nơi này không có cây cối, trên mặt đất phủ đầy hoa cỏ dại, thọat nhìn rất đẹp, nhưng ở giữa lại có một tòa mộ phần không tên, trông rất đáng sợ!

Kiệt Nã Tư - Lao Luân vô cùng anh tuấn, hình dáng thì nhìn rất nổi bật tóc màu xanh lá tai nhọn, là nô đãi thanh niên phong tinh linh. Khi đuổi tới mảnh đất trung ương, thấy tình cảnh ở đó, cảm thấy thập phần ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có người được an táng ở chỗ này!

"Hắc hắc, xem ra tàng bảo đồ là thật, nếu không thì dưới phấn mộ này chôn cái gì chứ?" Phất Lan Khoa cả hai mắt nhìn chằm chằm mộ phần, lộ ra thần sắc tham lam, trong miệng tự nói thì thào.

Kháo, thì ra lão ta là một tên trộm mộ? Phong chi nữa thần, vạn lần xin người đừng trách phạt ta vì đã dẫn lão đến đào mộ! Tay chân của Kiệt Nã Tư đều bị trói lại, trừng mắt nhìn lão vong linh vu sư kia, trong lòng liên tục chửi thầm lão cho đỡ tức.

Phất Lan Khoa quan sát ngôi mộ rồi ngó qua Kiệt Nã Tư. Lão muốn cho tên phong tinh linh này đến đó dò xét xem có cạm bẫy không, nhưng mà y lại không tự nguyện, thêm nữa nếu có chuyện gì xảy ra, lão một mình muốn rời khỏi khu rừng này cũng rất khó khăn. Cuối cùng, lão ra lệnh cho hai tên tử vong kỵ sĩ đến bên chung quanh phần mộ để dò xét

Hai tên tử vong kỵ sĩ ở bên xung quanh cái mộ đi vòng một lúc, không thấy xuất hiện cơ quan gì. Phất Lan Khoa liền ra lệnh cho mười tên tử kỵ sĩ tiến đến đào cái mộ lên!

Mắt và lỗ tai của linh tinh rất nhạy cảm, Kiệt Nã Tư khi thấy bọn tử vong kỵ sĩ đang cố gắng đào bới cái mộ, thì bất chợt nghe được phía bên trái của khu rừng xuất hiện tiếng vó ngựa!

Không lẽ còn có người khác ở trong khu rừng này? Kiệt Nã Tư biểu tình nghi hoặc khó hiểu, mắt hướng về phía bên trái, để muốn xem mấy người đó là ai.

Trong khu rừng yên tĩnh này, khi có tiếng động rất dễ bị người khác phát hiện. Không bao lâu, Phất Lan Khoa cũng nghe được tiếng vó ngựa. Lão cũng cảm thấy khó hiểu, liền lập tức ra lệnh cho vong linh kỵ sĩ núp vào chờ cơ hội. Bởi vì lão lo lắng bọn Quang Minh kỵ sĩ đã tìm ra tung tích của lão rồi!

Khi Diệp Phong cùng một trăm người theo Tiểu Hắc chạy đến vì đất trống ở trung tâm, nhìn thấy Phất Lan Khoa, Kiệt Nã Tư và một trăm tên tử vong kỵ sĩ, tất cả đều lộ thần sắc kinh ngạc.

Phất Lan Khoa nhìn thấy bọn người mới tới không phải là Quang Minh kỵ sĩ của Quang minh giá đình, trong lòng cũng tạm yên, và cùng không để cái đội kỵ sĩ này trong mắt nữa.

“Lão đại, người xác định là người phát hiện ra ma khí? Không phải đám tử vong kỵ sĩ này à?” Ai Đức nhìn vào đám bộ khô lâu chiến mã và khô lâu kỵ sĩ, nghi hoặc hỏi. Những người khác cũng đều trong tình trạng không thể giải thích được.

Diệp Phong nhìn vào người trung niên dễ nhìn bận pháp bào màu xám, rồi tiếp đó là tên tinh linh anh tuấn bị xiềng xích, sau cùng là ở đầu trên của ngôi mộ, khẽ nói với mọi người bên cạnh: ”Ma khí được ngôi một này xuất ra. Bọn người đó có lẽ là những tên đào trộm mộ!”

Trong mộ phát ra ma khí? Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, hướng về phía ngôi mộ quan sát lần nữa. Chỉ có Tiểu Hắc cùng Lam Lam ở phía sau đám người đùa giỡn với nhau.

“Mấy tên tiểu tử, nói cho ta biết các ngươi tới đây có mục đích gì!” Phất Lan Khoa thấy mỗi người đều nhìn chằm chằm vào phần mộ, nhíu mày nhàn nhạt hỏi. Lão đã động sát khí, không thể buông tha cho những người trước mặt.

Ác danh của vong linh vu sư ở Quang minh đại lục không ở dưới Ma tộc. Khải Đặc liếc nhìn Phất Lan Khoa, nói:“ Trước khi hỏi người khác, trước hết nên nghĩ đến thân phận của mình, vong linh vu sư tiên sinh!”

Phất Lan Khoa nhìn Khải Đặc hừ một tiếng, hung hăng nói:“ Tên ngu ngốc không biết sống chết, dám đối với một vong linh vu sư vĩ đại nói những lời như vậy. Hôm nay ta nhất định biến các ngươi thành nô phó của ta!”

“Bằng ngươi? Vong linh vu sư vĩ đại?!” Ai Đức cùng Khải Đặc chỉ vào Phất Lan Khoa ha ha cười lớn.

“Tên ngu ngốc ti vi, bằng các ngươi từng ấy nhân mã đã dám cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, hậu quả của việc trêu vào một vong linh vu sư!” Phất Lan Khoa cắn răng cười độc ác, ra lệnh cho tử vong kỵ sĩ tiêu diệt địch nhân trước mắt.

“Đây thật là con mẹ nó xú thí (rắm thối)! Diệp Phong trong lòng không thoải mái thầm mắng, vẫy tay ý bảo Khải Đặc dẫn liệt diễm kỵ sĩ động thủ!

“Các huynh đệ, mở cánh, để mấy bộ xương khô này thử trận chiến ngũ thức chúng ta mới học!” Khải Đặc vung cương thiết trong tay, trương cuồng đích khiếu hiêu.

Một trăm liệt diễm kỵ sĩ nghe tiếng nhanh chóng phân tán, mỗi kỵ sĩ cách nhau ba thước, lập thành hình chữ nhất. Theo Khải Đặc hét to một tiếng “Lên”, toàn bộ nhằm hướng tử vong kỵ sĩ.

Lấy Khải Đặc ở chính giữa làm trung tâm, một trăm Liệt Diễm kỵ sĩ quất ngựa tốc độ có nhanh có chậm. Kỵ sĩ ở hai cánh tốc độ nhanh nhất, Khải Đặc mấy người ở giữa tốc độ chậm nhất.

“Lũ ngu xuẩn, số lượng kỵ sĩ bằng nhau xông lên theo cánh sẽ phân tán hành động. Tưởng bằng đơn lẻ mấy tên kỵ sĩ đánh ngã một trăm tử vong kỵ sĩ?” Phất Lan Khoa nhìn hành động của Liệt Diễm kỵ sĩ, miệng khinh thường.

Kiệt Nã Tư đang đứng ngoài nhìn vào, không hiểu đám khinh trang kỵ sĩ này rốt cuộc muốn làm gì. Với sức chịu đựng tuyệt vời của tử vong kỵ sĩ, rất có thể chống lại được tứ giai kỵ sĩ a!

Sáu người Diệp Phong, Lộ Lộ, Ba Nhĩ, Ai Đức, Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi thấy vong linh pháp sư không chỉ huy đám tử vong kỹ sĩ phân tán ra, trên mặt đều hiện nét cười cợt. Còn U Nguyệt Nhi chỉ lắc đầu, nàng đã từng xem qua diễn tập của các kỵ sĩ này.

Tất cả các Liệt Diễm kỵ sĩ, cơ hồ cùng một lúc lập thành đội hình vây quanh, bao lấy cánh quân trước và hai cánh tả hữu của đám tử vong kỵ sĩ.

“Đệ nhất thức, Hoành tảo thiên quân!”

Khải Đặc hét lớn một tiếng, toàn quân Liệt Diễm kỹ sị cùng cao giọng hét theo, cương thương trong tay xuất hiện ngọn liệt diễm hung dũng quét ngang ra. Nhất thời kình phong nổi mạnh mẽ, nhiệt lưu cuồn cuộn, tiền dực và hai bên tả hữu đều bị ngọn liệt diễm trên cương thương nướng cháy, nghiền nát tan tành

“Thu!”

Khải Đặc lớn tiếng hạ lệnh. Toàn bộ Liệt Diễm kỵ sĩ không xuất thêm một thương nào nữa, toàn bộ thúc ngựa quay đầu. Đám tử vong kỵ sĩ không quan tâm đến sống chết này lập tức truy kích, không hề dừng lại.

“Đệ nhị thức, Hồi mã quán nhật!”

Chứng kiến tử vong kỵ sĩ đánh sâu vào, trong lòng Khải Đặc chợt thấy hưng phấn. Tất cả Liệt Diễm kỵ sĩ lập tức quay đầu vung thương, cương thương hòa với liệt diễm trông như một con hỏa xà đâm thẳng vào tiền quân của tử vong kỵ sĩ, đầu thương chất nát toàn bộ bọn chúng!

“Trùy hình!”

Chiêu thức tung ra đã thành công. Khải Đặc cao hứng hạ lệnh, Liệt Diễm kỵ sĩ lập tức thúc ngựa tập hợp thành trận thức Trùy hình. Từ phía Khải Đặc, mệnh lệnh lại phát ra:“ Đệ tam thức, trùng phong phá trận!”. Liệt diễm nhanh chóng hướng về chưa đến tử vong kỵ sĩ còn lại tấn công.

Một trăm tên chống không lại, hai mươi tên thì càng hết rồi. Tử vong kị sĩ vừa cùng với trùy hình của Liệt Diễm kị sỹ đối diện, liền bị Liệt Diễm kỵ sĩ cầm liệt diễm cương thương xoắn cho thất tinh bát lạc.

Trước sau không tới năm phút, thấy một trăm tử vong kị sĩ của mình toàn bộ bị diệt, Phất Lan Khoa hai mắt đăm đăm nhìn Liệt Diễm kỵ sĩ, thần sắc đều là khó có thể tin được.

Kiệt Nã Tư cũng là giật mình tột đỉnh. Cái miệng khô mở ra đến không thể mở lớn hơn được, hai mắt nhìn chằm chằm Liệt Diễm kỵ sĩ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại xung đột vừa rồi.

Ân, phối hợp hoàn toàn ăn ý, đáng tiếc chỉ dùng thương để ra chiêu. Nếu như dùng kích mà nói thì hiệu quả rất tốt. Diệp Phong nhìn bọn người Khải Đặc gật đầu hài lòng, thầm nghĩ đến tạo ra cây kích mà tận khoái, cũng như Ai Đức có thế dùng trường đao

“Minh thần vĩ đại cao quý, người hầu trung thành nhất của ngài, Phất Lan Hoa-Ni Cổ Lạp Tư, hướng tới ngài thỉnh cầu hiện ra cửa U minh. Cầu xin ban cho ta vong linh chi lực cường đại…..”

Phất Lan Khoa lo lắng một trận nên sốt ruột vội vàng niệm xuất chú ngữ. Trong nháy mắt bầu trời chợt tối sầm, mây đen dày đặc, điện quang phát ra. Một đạo chính cao rộng cỡ mười thước tạo hình thành khí môn màu tro, xuất hiện ngay trước thân của Phất Lan Khoa. Bọn người Diệp Phong nhìn thấy được mắc trừng miệng ngây ngốc.

"Hiện ra đi, Thâm uyên lĩnh chủ!" Phất Lan Khoa đối diện khí môn quát lớn một tiếng. Lập tức từ trong đó đi ra một con quái vật cự đại cao cỡ sáu thước.

## 23. Chương 23 - Phong Mang Ngạo Thế Vs Thâm Uyên Lĩnh Chủ

Thâm Uyên lĩnh chủ, thất giai vong linh sinh vật, thân cao sáu thước, trên đầu một đôi sừng màu xám, mắt lồi, mũi tẹt, tướng mạo xấu xí, toàn thân xích lỏa, lớp da trên thân thể thối rữa, phát tán xú khí. Trên vai vác một thiết trụ lớn, đường kính nửa thước, độ dài đạt tới ba thước.

Ai Đức nhát gan nhìn nhìn Thâm Uyên lĩnh chủ thân hình cao lớn, chỉ hướng Phất Lan Khoa, khẩn trương nói:“ Thảm rồi, lão ta là thất giai vong linh vu sư Phất Lan Khoa, nổi tiếng độc ác . Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?”

“Ngươi nha, tiểu tử nhát gan, cho lão tử một chút thể diện!” Diệp Phong không có tức giận vung quyền hướng gõ đầu Ai Đức, nhìn nhìn Thâm Uyên lĩnh chủ rồi mở miệng nói:“ Không nhìn ra có cái gì đặc biệt cả, cũng là một khối đầu so với chúng ta lớn hơn mà thôi!”

“Ha ha ha…..’ La Phi, Ba Nhĩ, Khải Đặc cùng một trăm Liệt Diễm kỵ sĩ nghe xong lời của đòan trưởng, đều cười to. Lộ Lộ cũng che miệng lộ ra tiếu ý.

Ai Đức bị lão đại gõ đầu giáo huấn, lại thấy mọi người cười, lập tức xấu hổ ngây ngô cười theo vài tiếng.

“Hừ, đúng là trò hề hèn hạ, lần này các người chắc hẳn phải chết không sai!” Phất Lan Khoa nổi giận hung hăng nhìn bọn người Diệp Phong, trầm giọng quát: “Ra đi, Tham cật thi ma (ma tham ăn)!”

Tiếng quát vừa dứt, trong nháy mắt, từ cửa thoát khí màu xám lao ra mười tham ăn thi ma!”

Tham cật thi ma, ngũ giai vong linh sinh vật, cao đến ba thước, da thịt toàn thân thối rữa, đầy răng nanh, đầu óc đại ngốc, không tóc, trong tay cầm lang nha bổng bằng thép dài hai thước.

“Ngươi, thần lực hơn cả địa tinh, thế nhưng có thể có khả năng gọi được Thâm Uyên lĩnh chủ cộng với mười Tham cật thi ma, thật không đơn giản chút nào!” Diệp Phong thô lỗ khen Phất Lan Khoa, có phần khâm phục thần lực của lão.

“Đồ sâu bọ đê tiện, ta nhất định sẽ khiến thằng hề xấu xí nhà ngươi biến thành một vong linh sinh vật!” Phất Lan Khoa chỉ vào Diệp Phong mắng to: ”Thâm uyên lĩnh chủ, lập tức xé xác tên sâu bọ đê tiện này cho ta!”

“Ngao!”

Thâm Uyên lĩnh chủ ngẩng đầu rít lên một tiếng, tay vung cây đại thiết trụ dài ba thước, chân bước về phía bọn Diệp Phong. Mặt đất bị đại cước của hắn từng bước đạp xuống liền có dấu chân lún sâu, rung động không ngừng.

Mười Tham Cật thi ma theo sát phía sau Thâm Uyên lĩnh chủ, không dám bước ngang hàng, nhìn mấy con mồi phía trước, từ miệng nước dãi tham lam chảy ra.

Kiệt Nã Tư tay chân bị xiềng khóa, thấy hai bên chuẩn bị hành sự, vội chạy đến vùng chướng thụ tránh né. Để tránh tai vạ.

“Ta đối phó Thâm Uyên lĩnh chủ, kỵ sĩ phụ trách lũ tham cật thi ma. Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi đến giết tên rắm chó Phất Lan Khoa. Ai Đức, Ba Nhĩ bảo vệ Lộ Lộ, xem chừng nữ nhân của ta. Tất cả theo ta cẩn thân hành động, không được làm theo ý khác!”

Diệp Phong từ không gian giới chỉ lấy ra Quang Minh chi kiếm, nhanh chóng mở lời phân phối mục tiêu, rồi lao về phía Thâm Uyên lĩnh chủ.

Những người còn lại lập tức triển khai hành động theo mệnh lệnh của đoàn trưởng đại nhân. Ai Đức cùng Lộ Lộ mang theo U Nguyệt Nhân đang buồn bực và Tiểu Hắc bắt đầu lùi về phía sau.

Phất Lan Khoa tuy tinh thần lực đã có chút duy trì, nhưng thấy đối phương là một kỵ sĩ anh tuấn cưỡi bạch mã cùng La Phi xông về phía mình, đành phải triệu hồi một lục giai vong linh sinh vật, vong linh cự long, để nghênh địch.

Vong linh cự long toàn thân do xương ghép thành, dài đến mười thước, tuy nhiên so với cự long bình thường thì lực công kích chỉ bằng một nửa. Long tức chỉ có thể phun ra vong linh khí, cũng không có lực phòng ngự vật lý và ma pháp cường hãn.

Bất quá cho dù như thế, nó đột nhiên xuất hiện cũng làm Phỉ Nhĩ và La Phi bị dọa cho giật mình, không thể tiếp tục tiến về phía Phất Lan Khoa, phải chuyên tâm đối phó tên gia hỏa to lớn này.

“Truy phong cuồng long toản!”.

Khoảng cách Diệp Phong và Thâm Uyên lĩnh chủ không quá mười thước, hắn liền sử dụng tuyệt chiêu, xuất bạch long đầu đương đầu với sự tiến đến của nó. Đáng tiếc là khi Thâm Uyên lĩnh chỉ đưa tả thủ lên đối kháng với tuyệt chiêu của hắn, chỉ một chút lực đã đẩy hắn ra ngoài. Lộ Lộ trông thấy thất thanh la lên, nhìn thiếu gia mà lo lắng!

Truy phong cuồng long toàn chỉ oanh toái đi hủ nhục ở tay trái của Thâm Uyên lĩnh chủ, đối với vong linh sanh vật không sợ đau đớn mà nói, đó căn bổn không tính là thương tích!

“Hay thật, khí lực của ngươi không tệ” Diệp Phong bị Thâm Uyên lĩnh chủ làm choáng vắng mặt này, hừ một tiếng, rồi lập tức thi triển Tiêu Diêu kiền khôn bộ. Cả người quay tròn, chân khí từ trên tay phát một đạo Toàn Long Chỉ!

“Ngao!”

Thâm Uyên lĩnh chủ không thể theo kịp tốc độ khoái tiệp của Diệp Phong, tức tối đến nỗi phải hét oa oa lên, ôm cây sắt cuồng đập, đập tới mức ổ gà đầy đất, đất cát bay mù mịt.

Mười tên Tham cật thi ma, căn bản không phải là đối thủ của Liệt Diễm kỵ sĩ. Mấy tên Liệt Diễm kỵ sĩ chỉ dùng hai chiêu “Hoàng Tảo thiên quân” và “trùng phong phá trận” đã chế trụ toàn bộ bọn chúng!

Diệp Phong đang đối đầu cùng Thâm Uyên lĩnh thủ, nhưng vẫn chú ý tình hình chiến sự chung quanh, thấy bọn Liệt Diễm kỵ sĩ đã giải quyết được mục tiên, liền ra lệnh:” Khải Đặc, ngươi mau thủ tiêu cái lão Vu sư cho má đã gọi cái vong linh sinh vật này cho ta!”

“Vâng!” Khải Đặc cùng bọn Liệt Diễm kỵ sĩ cùng đồng thanh tuân lệnh, phóng ngựa nhằm về phía Phất Lan Khoa mang theo sát khí kinh người.

Thật là đáng hận, cái đồ súc sinh ấy vậy mà lại có võ công ghê gớm đến như thế, còn đám kỵ sĩ này ít ra thực lực cũng vào hàng tứ giai. Trong chiến trận thực tế, tứ giai lại càng trở nên lợi hại. Con bà nó, đồ biến thái!

Phất Lan Khoa thấy võ công kinh người của Diệp Phong, cùng với việc Thi cật tham ăn bị Liệt Diễm kỵ sĩ nhanh chóng tiêu diệt, nên trong lòng đang thóa mạ. Mắt thấy Liệt Diễm kỵ sĩ đang phóng về hướng của mình, lão vội khai mở U Minh môn, triệu hồi vong linh cự long đến để chở lão chạy đi. Lão thà đối mặt với chướng khí còn hơn là đối mặt với Liệt Diễm kỵ sĩ.

Đứng trên lưng cự long, Phất Lan Khoa nghĩ việc đã tới được rừng sâu đầy chướng khí rồi mà không cách nào thấy được bồi táng phẩm ở trong mộ, thì cảm thấy cay đắng trong lòng, liền căm hận chỉ vào Diệp Phong ở dưới mà mắng: “Tiểu tử đáng hận kia, món nợ này Phất Lan Khoa ta nhất định sẽ tìm ngươi thanh toán. Ngươi hãy chờ xem.”

“Chờ con bà ngươi!” Diệp Phong tức giận lớn tiếng mắng trả lại lão. Từ trong tay bắn ra sáu đạo chân khí Long Chỉ công, nhắm thẳng vào Phất Lan Khoa mà bay tới.

“A…..thật là khả ố, tên hỗn đãn này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi…....” Mông của Phất Lan Khoa bị một đạo chỉ kình bắn trúng, máu thịt văng tứ tung. Lão đau đến nỗi phải kêu gào lên, rồi vội lấy tay áo che lấy miệng để không phải bật ra tiếng rên. Sau đó thì giục cự long rời khỏi rừng sâu đầy chướng khí.

Vong Linh vu sư đã bỏ chạy, đối phương không còn nhân thủ có khả năng bay được nữa, Lạp Phỉ Nhĩ, Khải Đặc và các kỵ sĩ đều muốn tới trợ giúp Đoàn Trưởng đối phó với Thâm Uyên lĩnh chủ.

“Tổ cha nó, các ngươi mau tránh ra. Hắn là của lão tử, các ngươi không có phần!”

Đông người thế này mà vẫn để cho tên vu sư cẩu trệ chạy thoát được, Diệp Phong bực dọc quát lớn. Người hơi lui về sau một chút, hai tay cầm kiếm vận hành chân khí rót vào thân kiếm, quát lên một tiếng, sử xuất chiêu “Thiên Kiếm Quyết” thức thứ hai, kiếm khí tỏa sáng thật kinh nhân!

Chân khí toát ra từ cơ thể Diệp Phong cực nhanh, xoay tròn chung quanh thân kiếm rồi đột nhiên trong nháy mắt lại tăng vọt lên. Quang mang bắn ra bốn phía thật là chói mắt, hình thành một luồng kiếm khí màu trắng dài mười thước, nương theo kiếm của Diệp Phong, khí thế mạnh mẽ vô cùng, nhằm ngay đầu Thâm Uyên lĩnh chủ chém thẳng tới.

“Bang!” Một tiếng trầm đục vang lên. Thâm Uyên lĩnh chủ gào lên một tiếng thảm thiết, thân người bị chẻ làm hai trầm trọng rơi xuống, khiến cho bụi đất bay lên tứ tung.

“Má ơi, lão đại rốt cuộc là có bao nhiêu chiêu thức cường hãn thế nhỉ? Kiếm khí thật là ghê gớm!” Khải Đặc liếm liếm môi, tự lẩm bẩm một mình, còn những người khác cũng lắc đầu cảm khác, thốt không ra lời.

Đặc biệt là U Nguyệt Nhi, sắc mặt lại thập phần khó coi, càng lúc càng cảm thấy Cầm Thú Nam Tước thật là đáng sợ. Hắn lúc nào cũng xử dụng những chiêu thức cường hãn để đối địch, thật khiến người ta phải giật mình!

“Mẹ nó, nếu chân khí của lão tử có thể cường thịnh trở lại thì thật là tốt.” Diệp Phong thu kiếm vào Không Gian Giới chỉ, lẩm bẩm không hài lòng chút nào. Bọn Khải Đặc nghe được lời này thì cứ đứng đực ra đó mà trơ mắt trắng dã nhìn hắn.

“Thiếu gia, người không việc gì chứ? Có phải là đã bị thương rồi không?” Lộ Lộ chạy đến gần thiếu gia, quan tâm hỏi.

“Yên tâm đi, không có đâu!” Diệp Phong bỏ mặc chúng nhân ở bên cạnh, âu yếm hôn chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Lộ Lộ, rồi ra lệnh: “Khải Đặc, mau dẫn người tới khai quật phần mộ cho ta. Lão tử phải xem coi bên trong rốt cuộc có cái gì hấp dẫn hay không!”

“Tuân lệnh!” Khải Đặc nghe vậy, lập tức ứng thanh lĩnh mệnh, gọi mười tên Liệt Diễm kỵ sĩ đi đến khai quật phần mộ.

## 24. Chương 24 - Ma Tộc Chí Bảo， Hắc Ám Ma Kiếm

Trời đất, lão tử hình như có chút may mắn a? Diệp Phong đang suy nghĩ, rồi nhìn sang ở cây chướng thụ mà tên Kiệt Nã Tư đang đứng, quay đầu ra lệnh:" Lạp Phỉ Nhĩ, mang tên tinh linh dễ nhìn đó mở trói cho gã đi!"

"Tuân lệnh!" Lạp Phỉ Nhĩ chỉ đáp một tiếng đơn giản, rồi bước đến bên cạnh Kiệt Nã Tư giơ thương lên đánh gãy những xiềng gông trên người gã.

"Đa tạ, đa tạ các người đã cứu. Ta tên là Kiệt Nã Tư – Lao Luân. Rất vinh hạnh được quen biết với các vị!" Kiệt Nã Tư hướng tới Diệp Phong gửi lời cảm ơn rồi tự động giới thiệu mình.

Diệp Phong gật gật đầu tự giới thiệu qua loa một chút, rồi lười biếng ngáp một cái, để Lộ Lộ điểm cho mình một căn thanh sảng tiêu hồn, hướng Kiệt Nã Tư Luân hỏi:" Chàng tinh linh dễ nhìn, có biết Phất Lan Khoa muốn đào cái gì hay không?"

Tinh linh dù là nam hay nữ đều đẹp, Kiệt Nã Tư cũng rất anh tuấn nhưng cũng tự phụ. Hai lần y nghe Diệp Phong gọi mình là dễ nhìn, trong lòng cũng có chút cao hứng:" Ta nghe lão nói rằng, có vậy gì gọi là bồi táng phẩm!"

"Bồi táng phẩm? Hắc, ta cũng thật là có duyên với mấy loại này!" Diệp Phong tức cười lắc đầu thì thầm.

Bọn người Khải Đặc từ cái mộ đã đào ra mộ cái quan tài dài chường hai thước, mở ra xem, lập tức reo lên:" Lão Đại, người qua xem đi, trong quan tài có một thanh kiếm!"

"Kiếm?" Diệp Phong bây giờ chỉ quan tâm đến kiếm hơn là mỹ nữ và kim tiền, nghe vậy hắn liền bước tới xem xét. Những người khác cũng cùng đến xem.

Trong quan tài là một bộ xương khô, trang phục cho thấy đó là một nam nhân. Trên người có một thanh kiếm màu đen dài bốn xích, dày hai thốn, chuôi kiếm thì có khắc đầu một con cự long, nhưng lại không biết do cái gì tạo nên, lại có rất nhiều sát khí!

Khải Đặc muốn đến cầm thành kiếm lên, nhưng tay trái vừa tiếp xúc đến liền bị đánh bật ra. Từ tay trái bứt ra một cổ hắc khí!

"Trên thân kiếm này cũng có nguyên tố hắc ám?!" Khải Đặc lay động tay trái không thoải mái, nhìn trường kiếm màu đen nhíu mày nói thầm. Chung quanh gã, mấy người cũng nhìn thấy tình huống ấy, đều nhíu mày nghi hoặc.

Nguyên tố hắc ám có thể ăn mòn năng lực của thân thể sinh linh, và Khải Đặc vừa mới trải qua xong, sợ đến mức phải vận khí tương kì bức ra, mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm!

Diệp Phong trong lúc đi tới nhìn thấy Khải Đặc bị ma khí ăn mòn. Hắn đi qua đó thì nhìn thấy trường kiếm màu đen, xác định chính nó là căn nguyên của ma khí, tò mò đưa tay xuống cầm lấy và nhấc lên, cẩn thận quan sát!

Khải Đặc vốn định mở miệng nhắc nhở, nhưng phát hiện lão đại một chút tổn thương đều không có, cảm thấy không hiểu trong đầu tự hỏi, không rõ vì cái gì chính mình lại bị nó ăn mòn, lão đại cũng cầm nó nhưng lại không có việc gì!

U Nguyệt Nhi buồn bực đi tới bên cạnh phần mộ, đã thấy trường kiếm màu đen trong tay Diệp Phong, đôi mắt phượng xinh đẹp nhất thời giật mình trợn lên, bật thốt kinh hô: "Hắc ám ma kiếm!?"

"Cái gì? Đây là hắc ám ma kiếm??" Mọi người nghe vậy đều kinh hô, mở to hai mắt nhìn trường kiếm màu đen trong tay Diệp Phong.

Quang minh, hắc ám, vong linh, huyền băng, liệt diễm, thiểm điện, tật phong, tất cả đều là đại thần khí, là giấc mộng mà tất cả các cường giả ở Quang Minh đại lục luôn theo đuổi. Gần ngàn năm về trước vô số sinh linh vì chúng mà mất mạng!

Hắc ám ma kiếm, chí bảo của ma tộc, một trong những bảo vật hắc ám, có thể kết hợp với hắc ám đấu khí cùng với hắc ám ma pháp thì uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Từ năm trăm năm trước ma tộc xâm lấn quang minh đại lục bị bại thì đã để lại cho đời sau. Một truyền thuyết, nếu đem tất cả bảo vật hắc ám tập hợp lại, thì thực lực chính mình có thể tương đương với của Hắc Ám ma thần!

Năm trăm năm qua, từng có mấy cường giả có được hắc ám ma kiếm, cuối cùng đều bị quang minh giáo đình đuổi giết, và không có được kết cục tốt.

Hắc ám giáo đình một mực cố gắng tìm thanh kiếm này, nhưng thủy chung vẫn không có kết quả. Hôm nay U Nguyệt Nhi vì đã từng thấy nó, nên thật sự bị kích động không thôi, vì thế mới bật thốt lên kinh hô.

Nếu là bình thường, U Nguyệt Nhi hiện tại khẳng định sẽ hối hận nói ra tên của Hắc Ám ma kiếm. Nhưng lúc này lại cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, khó tin nói:" Ngươi, ngươi tu luyện Quang Minh nguyên tố, cầm Hắc Ám ma kiếm mà không sao? Làm sao có khả năng?!"

"Đúng vậy lão đại, vừa rồi ta cầm Hắc Ám ma kiếm lập tức bị ám hắc nguyên tố ảnh hưởng, người cầm như thế nào lại không sao?" Khải Đặc cũng hiếu kì hỏi, lập tức nghi hoặc nói: "Thi thể trong phần mộ này là ai? Sao lại có Hắc Ám ma kiếm?"

"Ta cũng không biết tại sao ta cầm kiếm lại không có chuyện gì. Thi thể này cũng không cần đoán hắn là ai. Quan trọng nhất là hắn cho ta cơ hội có được Ma tộc chí bảo, ta thật rất cảm tạ hắn, ha ha….." Diệp Phong cao hứng giả ngốc cười to.

Ảnh hưởng của ám hắc nguyên tố đối với lực lượng đồng dạng thì là con số không. Hắn có ma khí tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Bất quá, đối với việc chính mình có ma khí, hắn tạm thời không muốn để lộ, bởi vì nếu để Quang Minh giáo đình biết được khẳng định sẽ tìm hắn làm phiền. Với thi thể trong phần mộ, xác thật không cần nghĩ tới. Muốn xác nhận thân phận của người chết, đơn giản là thần kinh có vấn đề!

"Cũng đúng, so đo với một thi thể làm gì…..ha ha ….. Nghe nói Hắc Ám ma kiếm chém sắt như bùn, cùng Quang Minh thánh kiếm là sắc bén nhất thế gian. Lão đại sau này không biết tên nào hưởng cái xui xẻo đây!" Ai Đức, Khải Đặc, Ba Nhĩ ba người đều cao hứng chúc mừng.

U Nguyệt Nhi đối với thi thể trong mộ không có hứng thú. Mi phượng mĩ lệ nhìn Diệp Phong cùng Hắc Ám ma kiếm, không hiểu Diệp Phong vì sao không chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến chính mình đem lai lịch của Hắc Ám ma kiếm nói cho lũ tham lam bại loại này, thật muốn cắt mấy cái miệng đó!

Nghe nói thần khí có thể tích huyết nhận chủ, mà chưa có tên nào lại muốn thử. Đáng tiếc tạm thời không thể sử dụng Hắc Ám ma kiếm, nếu không khẳng định sẽ bi Quang Minh giáo đình tìm tới làm phiền.Cái giáo đình đó thật thích quản chuyện không đâu. Trong đầu Diệp Phong đang suy tính, đáng tiếc là không có kế nào khả thi, bèn đi tới gần thiết trụ của thâm uyên lĩnh chủ, tuỳ ý vung kiếm chém một phát, liền dễ dàng cắt thành một khối: "Ha ha, Hắc Ám ma kiếm này qua nhiên chém sắt như bùn, bảo bối tốt!"

Khải Đặc cùng thành viên Tư Lược đoàn, đều hâm mộ nhìn Hắc Ám ma kiếm trong tay đoàn trưởng. Có hảo kiếm này, cùng người chém giết tuyệt đối thêm trợ lực lớn!

Diệp Phong ảo não nhìn U Nguyệt Nhi, tỉnh ngộ rằng hoặc là nhốt hoặc là thu phục nàng, không thể thả đi. Nếu không để nàng trước mặt người khác, đem chuyện mình có Hắc Ám ma kiếm nói cho bọn chúng. Náo nhiệt này có thể to lắm đây!

Đem Hắc Ám ma kiếm thu vào không gian giới chỉ, Diệp Phong nhìn nhìn Kiệt Nã Tư, mỉm cười hỏi:" Tinh linh suất ca, ngươi như thế nào bị bắt làm nô đãi?"

"Nhân vì hai tháng trước ta đang trên đường đi đến Ải nhân vương quốc thì đụng độ với bọn người buôn bán nô lệ, rồi bị bọn chúng bắt đi."

"Vậy à? Tại sao không chống trả bọn chúng? Ngươi là tinh linh xạ thủ, hay là tinh linh pháp sư?" Diệp Phong tò mò hỏi.

Kiệt Nã Tư ngạo nghễ nói: "Ta là ngũ giai Tật Phong xạ thủ. Nếu không phải bọn buôn nô lệ cậy vào thế đông người, bọn chúng căn bản là không có khả năng đụng được đến ta!"

Diệp Phong chịu khó hỏi han Kiệt Nã Tư là vì muốn xem thử coi giá trị của gã có đáng cho hắn thu dụng hay không. Nếu không đáng giá thì để tránh gã tiết lộ bí mật, chỉ có cách là bắt nhốt hoặc hạ thủ gã ngay. Bây giờ vừa nghe thấy gã là ngũ giai Tật Phong xạ thủ, liền gật đầu nói: "Kiệt Nã Tư, ngươi là người biết hiểu chuyện. Vậy ta cũng không cần nói lời thừa thãi, Hắc Ám ma kiếm là bí mật tuyệt đại, không thể tiết lộ ra ngoài. Nngươi có muốn gia nhập Hoàng Gia Tư Lược đoàn của ta chăng?"

Hoàng Gia Tư Lược đoàn? Hà, ta vừa thoát khỏi miệng hùm thì lại rơi vào thuyền đạo tặc….. Kiệt Nã Tư buồn bực nghĩ bụng. Gã không phải là kẻ ngu đần, nếu nói không muốn gia nhập thì gã tất phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Vì vậy, chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý gia nhập.

Kỳ thật vừa trải qua cuộc chém giết, Kiệt Nã Tư đối với võ công kinh nhân của bọn Diệp Phong, gã đã sinh ra hứng thú, lại thêm cá tính tò mò. Nếu bọn Diệp Phong để cho gã đồng hành trong vài ngày, gã sẽ có thể tìm ra lai lịch của bọn họ. Điều đáng tức cười đó là bây giờ gã không chỉ có hòa nhập trong vài ngày, mà là cả đời.

"Các huynh đệ, việc của Hắc Ám ma kiếm ngày hôm nay, tuyệt đối không được tiết lộ cho ngoại nhân biết, hiểu chưa?" Diệp Phong ngưỡng cổ lên nhắc nhở đám thủ hạ.

"Vâng!" Tất cả đồng thanh, kể cả Kiệt Nã Tư trong đó, mọi thành viên trong Tư Lược đoàn đều lĩnh mệnh. Chỉ có U Nguyệt Nhi ngậm miệng đứng một bên, trong lòng rầu rĩ, không thể nào lý giải nổi tại sao Cầm Thú Nam Tước lại không bị ảnh hưởng bởi Hắc Ám ma kiếm.

Diệp Phong hài lòng nhìn qua Tư Lược đoàn một lượt, cuối cùng nhìn về phía U Nguyệt Nhi đang im lặng đứng kế bên, phát ra cái loại ánh mắt lưu manh nhìn khắp người nàng.

## 25. Chương 25 – Hỗn Loạn Hoang Nguyên，hồ Lô Sơn Cốc

Tại hoàng cung Mạt La đế quốc, Lao Nhĩ bệ hạ được mật thám báo tin, biết được Cầm Thú Nam Tước dẫn Tư Lực đoàn, tại tỉnh Đông Bắc đã tiêu diệt được một toáng dã lang cương đạo, cũng cướp được những vật khác để trang bị cho kỵ binh cùng một tên tinh linh. Y cảm thấy có chút hứng thú. Tại đại điện, quần thần đều không ngớt ca ngợi tài năng của Cầm Thú Nam Tước, đúng là có khả năng trời ban để làm đoàn trưởng Tư Lực đoàn!

Quốc Vương đang cùng quần thần tán dương đứa cháu của mình, Lạc Khắc tể tướng trong lòng như nở hoa, đôi mắt cũng không quên hướng về Uy Nhĩ nguyên soái để thị uy. Trước đây khi quốc vương tán dương Phỉ Long, Uy Nhĩ cũng làm như lão ta vậy. Hôm nay lão ta cũng đã có cơ hội trả thù, làm sao có thể bỏ lỡ được?

Uy Nhĩ thấy cái phong thái đắc ý của Lạc Khắc, trong lòng lão cực kỳ căm giận, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì quốc vương đang tán dương không phải là Phỉ Long cháu lão. Lão phải nghĩ kế hoạch để đả kích Lạc Khắc và Lôi Ân, không thể để cho địa vị của bọn họ trong lòng bệ hạ càng ngày càng tăng!

Lạc Khắc tể tướng trong lòng tuy cũng vui mừng, nhưng xác định rõ là quốc vương có phái người giám thị đứa cháu của mình. Cho nên lão cũng cần phải phái người thân tín để báo với cháu mình hành động nên cẩn thận. Không làm những việc quá quyền, chọc giận đến quốc vương, nếu không không biết hậu quả như thế nào!

Quả thật Lao Nhĩ bệ hạ từ tên mật thám truyền báo lại không chỉ có việc này. Y còn biết được vũ cơ mà Phỉ Long đang ra sức tìm kiếm, U Nguyệt Nhi – Thước Lạp, đang cùng ở chỗ bọn người Lôi Ân. Nhưng mà y không để ý đến sự việc này, coi như không biết gì, để cho Phỉ Long vì ả vũ cơ này mà tìm tên Lôi An gây phiền toái, khiến hai lão Lạc Khắc vào Uy Nhi tranh đấu kịch liệt!

Tại Quang Minh đại lục căn bản có tám quốc gia, vị trí bao gồm: Tinh Linh vương quốc ở phía tây phương bắc, Ải Nhân vương quốc ở phía bắc, Thú Nhân vương ở đông bắc, Thiên Vũ đế quốc ở phương tây, Mạt La đế quốc ở phía tây nam, Quang Minh đế quốc ở phương nam, Cự Nhân vương quốc ở đông nam, Dực Nhân vương quốc thì ở phương đông.

Tại trung ương đại lục, biên giới tám nước chính là Hỗn Loạn hoang nguyên. Nơi này rất hỗn tạp, có thể cho là một tỉnh đông bắc của Mạt La đế quốc.

Năm trăm năm trước, các tộc ở đại lục liên hợp cùng nhau để đánh bại Ma tộc. Sau khi phân chia thì lại cố kỵ về Hỗn Loạn hoang nguyên ở Trung ương. Bởi ở đấy ma thú cao cấp đều tập trung trong ma lâm. Cho nên chỗ này trở thành nơi hoang vu, tiện lợi những phần tử phạm tội trốn đến đây để ở!

Trải qua năm trăm năm phát triển, Hỗn Loạn hoang nguyên mặc dù vẫn bị đám ma thú hoành hành, nhưng cũng không còn là một hoang nguyên như trước. Sự phồn vinh phát triển một cách rất nhanh chóng, đây cũng là một thiên đường. Có thể nói nguy cơ cùng tài phú cùng nhau tồn tại.

Hồ Lô cốc, cách Mạt La đế quốc biên cảnh hướng đông bắc khoảng một trăm trượng, bên ngoài Hỗn Loạn hoang nguyên hướng tây nam. Chiếm diện tích không lớn, nhưng sơn cốc cao cũng tới ngàn thước, từ không trung nhìn xuống, cả sơn cốc như một cái hồ lô lớn ở trên mặt đất, thập phần thú vị!

Cửa vào sơn cốc rất nhỏ hẹp, dài khoảng một trăm thước, rộng chỉ có mười lăm thước. Trong cốc phân ra trước sau, phần sau có diện tích lờn gấp đôi phần trước. Còn có một thủy đàm, là do một cái tuyền nhãn hình thành. Trên mặt đất đầy cỏ dại, hoa dại. Cả sơn cốc có thể cho cả vạn người ở!

Chỉ đáng tiếc, nơi này quá gần Mạt La đế quốc biên cảnh đông bắc, phu cận tương đối hoang vu, lực lượng lớn thì không để vào mắt, lực lượng nhỏ thì không dám đến. Nếu không nơi này đã bị người ta chiếm lâu rồi!

Vào mùa đông giá rét, lúc hoàng hôn, Diệp Phong hai ngày trước đã rời đi khỏi khu rừng rậm, dẫn theo các thành viên Tư Lược đoàn tiến vào Hô Lô cốc, chuẩn bị tá túc nghỉ ngơi, ngày mai tiến đến Thiết Huyết học viện.

Đi một vòng trong sơn cốc, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện nơi này rất thích hợp để Tư Lược đòan ở lại. Núi cao ngàn thước, cửa vào nhỏ hẹp, có thể nói là dễ thủ khó công, chỉ cần chuẩn bị đủ lương thảo, cho dù có đại quân vây quanh cũng không sợ!

Diệp Phong sớm đã chuẩn bị tại Hỗn Loạn hoang nguyên làm lớn một chuyến, có loại địa phương tốt thế này sao có thể bỏ qua. Lúc này ở phía trước sơn cốc gọi mọi người tập hợp, hắn chánh sắc tuyên bố:" Ta vừa rồi nhìn qua địa thế nơi này, cảm giác mười phân thích hợp làm căn cứ cho Tư Lược đoàn. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta ở phía trước sơn cốc trồng tinh linh chủng tử. Sau này nơi đây là căn cứ của chúng ta!"

"Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể không còn bôn ba chịu khổ nữa. Có một nơi dừng chân thì có thể tại Hỗn Loạn hoang nguyên đại triển quyền cước, để cường đạo nơi này thử xem sự lợi hại của chúng ta!" Ai Đức mập mạp hưng phấn cười to.

Ở trên đường, Diệp Phong đã đem quyết định việc tại Hỗn Loạn hoang nguyên làm lớn một chuyến, nói cho mọi người. Sở dĩ mọi người trước đã có chuẩn bị tâm lý, nên nghe hắn nói xong cũng không có kinh ngạc, ngược lại đều rất cao hứng.

Bởi vì không người nào thích tác chiến ở đây trong mùa đông, huống chí Tư Lược đoàn là do Diệp Phong một tay nắm quyền, hắn nói làm sao thì phải làm như vậy, không ai phản đối!

Tinh linh suất ca Kiệt Nã Tư, sinh tại một thôn ở đông nam biên giới Tinh Linh vương quốc. Gia đình gã thuộc tầng lớp tinh linh phổ thông. Hàng năm gã đều ra ngoài đi đâu đó không về nhà. Phụ mẫu gã cũng không có biện pháp với gã!

Trải qua hai ngày ở chung, Kiệt Nã Tư đã thấy thoải mái, đi theo và thấy đám người hỗn độn của Khải Đặc có chút quen thuộc, và đem mọi chuyện của chính mình nói cho mọi người nghe. Cũng từ miệng Khải Đặc biết được võ công của mọi người kêu là võ học Trung Hoa, đều là do đoàn trưởng chỉ dạy. Nhất thời gã nảy sinh ra ý niệm muốn học ngay trong đầu, hạ quyết tâm theo đoàn trưởng này khắp nơi để có thể tập luyện tốt võ học Trung Hoa.

Cướp được bốn mươi lăm hạt giống của tinh linh, thổ nhưỡng ở mặt đất sơn cốc rất tốt, thích hợp để trồng trọt.

Diệp Phong từ không gian giới chỉ lấy ra hạt giống, chọn được ở phía dưới sườn núi bên trái của phía trước sơn cốc, xếp thành một hàng, đưa ba mươi hạt thụ ốc cùng năm hạt thụ thính, bỏ vào trong đất và tưới nước. Hạt giống tinh linh thần kỳ liền lập tức bắt đầu phát triển sinh trưởng mầm mống, phá thổ ra nhanh chóng lớn lên!

"Trời, nhanh như vậy sao? Thần kì như vậy sao?" Diệp Phong giật mình khi nhìn thấy hạt giống phát triển nhanh chóng, suy nghĩ một chút, hướng sang phía Kiện Nã Tư hỏi: "Tinh linh các ngươi là từ chỗ nào mà thu được các hạt giống tinh linh này?"

Kiện Nã Tư nhìn thấy hình dáng của đoàn trưởng giật mình mỉm cười đáp:" Nói chính xác là không phải từ địa phương nào thu được, mà do chọn lựa cây cối đặc dị. Trải qua sanh mệnh chi tuyền xâm nhập vào mà hình thành!"

Sanh mạng chi tuyền thập phần trân quý, có thể cứu giúp mạng sống sanh linh lúc yếu ớt, nâng cao sức mạnh của sinh linh cùng với tốc độ sinh trưởng của thực vật. Đây là hiểu biết rất bình thường tại Quang Minh đại lục. Diệp Phong tự nhiên biết, nghe xong Kiệt Nã Tư nói, suy nghĩ một chút rồi hỏi:" Kiệt Nã Tư, sanh mệnh chi tuyền tại tinh linh vương quốc các ngươi có bán hay không?"

Kiệt Nã Tư nhún nhún vai, lắc đầu đáp:" Không có, thành thị cùng với kinh đô đều do sanh mệnh tuyền nhãn cũng với tinh linh tuyền nhãn kiến tạo, mỗi một tuyền nhãn đều do trọng binh trấn giữ. Gần như tinh linh không được tới gần, trừ quan thương mới có thể bán cho ngươi thôi!"

"Kháo, Tinh Linh vương quốc các ngươi quả thật là rất độc đoán, không có một điểm dân chủ nào cả!" Diệp Phong than phiền những điều không tốt đó, rất muốn kiếm được sanh mạng chi tuyền trân quý đó, như vậy sau này muốn trồng cái gì, sẽ không cần phải chờ đợi. Đáng tiếc chúng lại không có được bán!

Kiệt Nã Tư cũng vì chính sách của Tinh Linh vương quốc mà bất mãn. Bất quá không phải gã có thể quản được chuyện này, nghe xong đoàn trưởng nói, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua!

Ba mươi lăm hạt giống đã được nhanh chóng thành hình. Lộ Lộ vẫn nhìn một cách ngạc nhiên, nhìn thấy thụ ốc thành hình, lập tức đi vào trong quan sát, tiểu Hắc cùng với Lam Lam thì chạy tán loạn khắp nơi!

Để Kiệt Nã Tư ở lại bên ngoài canh gác, Diệp Phong cùng các thành viên của Tư Lược đoàn tiến vào thụ ốc xem xét, vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm của cây cối tươi tốt. Ai nấy đều có thần sắc tò mò nhìn ngó khắp nơi, cảm nhận được sự thần kỳ của thụ ốc và thụ thính.

Mỗi gian thụ ốc đều cao độ sáu thước, không gian ở bên trong rộng chừng năm mươi thước. Mỗi gian thụ thính cũng cao mười thước, không gian rộng vừa chẳn một trăm thước. Mặc dù nơi đây trống rỗng không có bàn ghế, giường chiếu hay cửa sổ gì cả, nhưng những điều này cũng không khó giải quyết chút nào.

Diệp Phong sai Khải Đặc dẫn theo một số Liệt Diễm kỵ sĩ đi đến rừng cây nhỏ tại sơn cốc ở phía tây nam, đốn một số gỗ đem về, làm vài cánh cửa và cửa sổ đơn giản. Sau đó, hắn lấy ra một số vải vóc từ Không Gian Giới Chỉ phân phó cho mọi người đi bố trí khắp nơi trong thụ ốc.

Chỉ mất một lúc là mọi chuyện bố trí ổn thỏa ngay. Lúc này màn đêm đã phủ xuống, Diệp Phong chọn một gian thụ ốc cho mình, rồi sai người đưa chiếc xe ngựa lộng lẫy cùng với U Nguyệt Nhi đang bị điểm huyệt vào trong đó, lại cấp cho nàng Cực Lạc Tiêu Hồn thủy. Đêm nay chính là thời khắc mà hắn sẽ xử lý U Nguyệt Nhi.

Đứng ở trước ba mươi gian thụ ốc, nhìn hàng cây cao lớn xanh biếc, cành lá tươi tốt, Diệp Phong đưa hay tay khoanh ngực, hài lòng gật đầu, nói với những người đang đứng bên cạnh: "Các huynh đệ, để chúc mừng có được chỗ trú chân tốt, đêm nay chúng ta hãy tận tình ca hát cho thật thống khoái!"

Mọi người nghe vậy liền vui vẻ hoan hô, rồi phân nhau ra bắt tay vào việc chuẩn bị, đặc biệt là tên nghiện rượu Linh Ngưu chiến sĩ La Phi lại càng hoan hỉ hơn ai hết, bởi vì trong suốt khoảng thời gian đi theo đoàn trưởng, gã những tưởng là đã phải cai rượu rồi. Tửu lượng lúc trước của gã mỗi ngày có thể uống tới mấy vò.

Lò lửa được thắp lên, bao nhiêu thức ăn đều được đem ra nấu nướng thơm lừng, dưới bầu trời đêm, ai nấy đều vui vẻ thù tạc.

Lúc này nhờ đã chọn được nơi trú chân khá tốt nên tâm tình của Diệp Phong cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt rồi đột nhiên muốn đồ nướng. Vì vậy hắn lại lấy từ Không Gian Giới Chỉ ra các loại dụng cụ và gia vị cần thiết đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Nhìn các món rau quả ngay trước mắt, hắn gọi Lộ Lộ đến, rồi tự mình động thủ động cước, vừa xiên các miếng thịt đan kẻ với rau quả vừa giảng dạy lại cho Lộ Lộ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn làm việc với vẻ đầy thắc mắc, thật không biết là hắn muốn làm gì.

Độ khoảng một, hai giờ sau, Diệp Phong rốt cuộc cũng làm xong các món đồ nướng khoái khẩu của mình là thịt nướng chua ngọt, thịt bò chiên, lại còn có cả cà chua chiên với trứng và các món rau quả khác.

Mọi người trong Tư Lược đoàn từ trước tới giờ chưa hề thấy qua các món ăn này, nên ai nấy đều lộ vẻ tò mò, nhưng sau khi nếm thử thì lại tán dương không ngớt.

Trước nay mọi người chưa bao giờ được ăn đồ nướng, giờ đây được nếm món này lần đầu, dĩ nhiên đều cảm thấy ngon. Kỳ thật thì Diệp Phong cũng tự biết đối với tài nấu nướng của cha hắn thì bản thân mình chẳng đáng là gì cả.

"Thiếu gia, người làm sao mà lại nấu những món này ngon như vậy?" Ba Nhĩ lúc này đang nhai những miếng thịt trong miệng, không nhịn được nên lên tiếng hỏi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy qua thiếu gia làm bếp.

"Đồ ngốc, ngươi có bao giờ thấy được món ăn thế này chưa? Tất cả những điều này đều do Trung Hoa thần dạy cho ta ở trong mộng đấy!" Diệp Phong thuận miệng đáp bừa, vì không muốn đề cập đến vấn đề này nữa nên bảo mọi người cùng nâng ly tiếp tục nhậu nhẹt.

Chúng nhân đã nghe qua việc đoàn trưởng đã được Trung Hoa thần dạy cho võ công trong mộng, nên đối với việc hắn cũng học được những thứ khác ở trong mộng cũng không nghi ngờ gì. Khi thấy đoàn trưởng chúc rượu, tất cả đều cao hứng cạn chén.

"Lão đại, chúng ta bây giờ đã có nơi trú thân, vậy sau này sẽ phát triển như thế nào? Khi nào sẽ tấn công bọn cường đạo ở hoang nguyên?" Khải Đặc sau khi uống xong một ngụm Mạt La quả tửu liền hỏi với giọng đầy hưng phấn.

"Ta đã nghĩ đến vấn đề này, đợi sau khi hội họp với phó đoàn trưởng thì đó chính là thời khắc mà chúng ta sẽ chính thức phát triển Tư Lược đoàn. Bây giờ thì mọi người cứ việc tận tình uống cho say!" Diệp Phong đáp với vẻ nghiêm chỉnh, rồi lại tiếp rượu với mọi người.

## 26. Chương 26 - Cưỡng Gian Thành Thuận Gian

Sau khi ăn uống no say, mọi người thu thập dọn dẹp vật dụng các thứ. Khải Đặc phân phối các Liệt Diễm kỵ sĩ luân phiên trực đêm. Diệp Phong có chút hơi say, để Lộ Lộ dìu mình trở về thụ ốc.

U Nguyệt Nhi lúc này vừa trải qua cơn hành hạ của Tiêu Hồn Cực Lạc thủy, vẫn nằm yên trên giường do vẫn bị chế trụ huyệt đạo. Tuy đầu óc của nàng lúc này đã thanh tĩnh trở lại, nhưng dục hỏa vẫn chưa dứt hẳn, hơi thở vẫn còn dồn dập như cũ, đôi mắt phượng long lanh xinh đẹp lộ đầy vẻ xuân sắc.

Diệp Phong đi đến bên giường ngồi xuống, ngắm nhìn nét xuân sắc của U Nguyệt Nhi, rồi phất tay giải huyệt đạo cho nàng.

Do vẫn còn bị ảnh hưởng của Cực Lạc Tiêu Hồn thủy, nên toàn thân của U Nguyệt Nhi trở nên mẫn cảm dị thường. Lúc này dược tính của Cực Lạc Tiêu Hồn thủy đột nhiên tiêu tán, lại thêm bị cái phất tay của Diệp Phong đụng phải, lập tức khiến cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy, thiếu chút nữa thì bật rên thành tiếng, chỉ đành trợn mắt trừng Diệp Phong một cái, vội ngồi dậy trên giường mà thở gấp.

Diệp Phong thấy vậy đang định mở miệng nói thì đã thấy Lộ Lộ bưng một khay nước đến hầu hạ gã rửa mặt. Đây là công việc mà Lộ Lộ vẫn làm hàng ngày nên Diệp Phong phối hợp rất ăn ý, để nàng giúp mình rửa ráy xong, rồi nhẹ nhàng giúp gã cởi y phục để lên giường ngủ.

Khí hậu ở bên trong thụ ốc tuy khá tốt, nhưng dù sao thì bây giờ cũng đang vào tiết đông lạnh giá, sau khi cởi hết y phục ra chỉ còn lại chiếc khố ngắn, Diệp Phong chợt cảm thấy lành lạnh, liền ôm Lộ Lộ vào lòng, rồi cả hai cuộn người vào trong chăn, cảm giác thật là thoải mái, một bên có Lộ Lộ, còn một bên khác thì cũng có U Nguyệt Nhi.

Thời gian gần đây, U Nguyệt Nhi mỗi ngày đều bị điểm huyệt và phải ngủ chung một giường với Diệp Phong và Lộ Lộ, tuy trong lòng vừa hận vừa thẹn, nhưng nàng vốn không có lựa chọn nào khác. Cầm Thú Nam Tước đã không dùng uy lực để cưỡng bức và cướp đi trinh tháo của nàng đã là một kỳ tích ghê gớm lắm rồi.

Diệp Phong không phải là một chính nhân quân tử, trái lại hắn vốn chỉ biết có tư lợi, và lại càng tham tài háo sắc. Sở dĩ mỗi ngày đều ngủ chung giường với U Nguyệt Nhi mà không xâm phạm đến nàng, có lẽ chỉ bởi vì hắn vừa muốn thân thể của nàng, đồng thời cũng muốn chiếm luôn trái tim của nàng.

Bất quá, Diệp Phong giờ đây cũng đã nhận ra, hắn hoàn toàn không có chút mỵ lực nào đối với nàng. Hắn căn bản là không có cách nào chinh phục được phương tâm của nàng. Vì vậy, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn để đối xử với nàng, một là giết đi, hai là cấm cố nàng.

Nếu đem U Nguyệt Nhi mà giết đi, hắn thật không đành lòng, cho nên phải chọn việc cấm cố nàng. Bất quá, đã không chiếm được trái tim của nàng, thì chiếm lấy thân thể của nàng cũng không tệ.

Diệp Phong để Lộ Lộ gác đầu lên cánh tay phải của mình, đồng thời nhìn về phía U Nguyệt Nhi, cười hỏi:“ Có phải nàng vẫn đang hoài nghi không hiểu tại sao cho đến thời khắc này mà ta vẫn chưa cưỡng gian nàng, có phải không?”

U Nguyệt Nhi bị hắn ôm ngang ngực, tuy nghe hỏi nhưng vẫn lặng thinh không trả lời, chỉ ngước đôi mắt phượng lên nhìn hắn. Đúng như lời hắn nói, U Nguyệt Nhi quả thật không hiểu nổi tại sao đến lúc này mà hắn vẫn chưa cưỡng gian nàng.

Diệp Phong thấy U Nguyệt Nhi không trả lời, đột nhiên xoay người đặt thân thể mềm mại của nàng nằm lên trên người hắn, rồi cười nói:“ Đơn giản thôi, ta đã không mạnh bạo cưỡng gian nàng đó là vì ta còn muốn phải chiếm lấy trái tim của nàng trước. Nhưng trải qua sự quan sát của ta, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, đêm nay ta nhất định sẽ chiếm hữu nàng, vĩnh viễn cấm cố náng!”

“Lời này phải chăng chỉ là một lời dọa nạt?” U Nguyệt Nhi nhạt nhẽo nhìn Diệp Phong, bình tĩnh hỏi. Trong thời khắc bị Cầm Thú Nam Tước ôm vào lòng, nàng đã biết là sẽ bị cưỡng bức nên đã chuẩn bị tinh thần. Giờ đây tuy trong lòng rất oán hận và không cam lòng, nhưng không hề có chút sợ hãi nào, chỉ càng tăng thêm hận ý mà thôi.

Diệp Phong thấy U Nguyệt Nhi không một chút sợ hãi, thì thoáng hơi kinh ngạc. Hắn cười hắc hắc mấy tiếng, rồi đưa tay án lên đồi ngực cao vút đầy đặn của nàng, tận tình hưởng thụ xúc giác vi diệu, nói:“ Xem như lời dọa nạt cũng được. Dù sao thì ở trong mắt nàng, ta cũng chỉ là một tên cầm thú mà thôi. Đêm nay ta sẽ thật sự trở thành cầm thú cho nàng xem. Để ta thử nghiệm cái cảm giác cưỡng gian là như thế nào!”

Phì, bộ ngươi chưa từng cưỡng gian nữ nhân sao? U Nguyệt Nhi nghĩ vậy liền hừ nhẹ một tiếng. Nàng biết rằng không thể nào thay đổi được hoàn cảnh trước mắt liền nảy ra một kế, chi bằng giờ đây giả ý thuận theo Cầm Thú Nam Tước, cố sức đạt được sự tín nhiệm của hắn, rồi lợi dụng cơ hội mà đánh cắp món vật chí bảo mà Giáo Đình vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu, trốn đi khỏi miệng hùm mà trở về với Giáo Đình. Sau đó nàng sẽ xin Giáo Hoàng báo thù cho mình.

Thấy U Nguyệt Nhi không đáp lại lời mình, Diệp Phong khẽ cau mày, đưa tay xé toạc chiếc áo nàng đang mặc ra, rồi ra hiệu cho Lộ Lộ cởi luôn chiếc quần của U Nguyệt Nhi. Sau đó, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên nụ anh đào đỏ hồng trên đồi ngực trái của nàng, còn hai tay thì vuốt ve nhè nhẹ trên người nàng.

“Này, ngươi đâu cần phải làm vậy chứ, bộ không dùng tới sức mạnh thì không được sao?” U Nguyệt Nhi làm ra vẻ ngượng ngùng, khẽ giãy dụa cầu xin, đôi mắt phượng u oán liếc nhìn Diệp Phong.

“Thế nào, không phải vừa rồi nàng đã nói là không sợ sao? Sao bây giờ lại giãy dụa rồi?” Diệp Phong ngẩng đầu hỏi, hai tay xoa nhẹ lên đồi ngực đầy đặn êm ái, thốt:“ Ha, bất quá điều đó cũng không quan hệ gì, dù sao thì trong lúc đang cưỡng gian, nàng càng giãy dụa, thì ta càng được kích thích…....hắc hắc…....”

“Không cần thế, không cần thiết phải dùng sức mạnh mà. Đây là lần đầu tiên của người ta mà, chẳng phải ngươi từng nói là muốn chiếm được trái tim của người ta hay sao? Không cần phải dùng sức mạnh…..…....ta…....ta cho ngươi…..…....” U Nguyệt Nhi thẹn thùng nói nhỏ, giọng càng lúc càng nhỏ dần, dáng vẻ thật kiều mỵ khả ái.

“A, nàng vừa nói gì? Ta không nghe lầm chứ?” Diệp Phong nhìn hình dáng kiều mỵ khả ái của nàng, thật không tin nàng lại có thể nhu thuận đối với mình như vậy. Lộ Lộ ở kế bên cũng hiện thần tình nghi hoặc, khó tin.

“Thật là chán à, ta đã nói là cho ngươi, mà ngươi lại còn hỏi như vậy? Ngươi dùng mê dược đối phó với người ta lâu như vậy, lại còn ngủ chung giường với người ta, thử hỏi sau này người ta còn có thể gả cho ai được nữa?” U Nguyệt Nhi u oán cất giọng trách.

Ma quỷ gì đây? Diệp Phong bị lời nói của U Nguyệt Nhi làm cho trở nên hồ đồ, nhìn thần thái kiều mỵ của nàng, nghi hoặc hỏi:“ Lời này của nàng có ý gì đây?”

U Nguyệt Nhi vòng tay ôm lấy Diệp Phong, ôn nhu đặt lên miệng hắn một nụ hôn, rồi ngượng ngùng nói: “ Nếu chàng muốn chiếm được trái tim của người ta, thì cũng không cần phải dùng đến sức mạnh, mà trái lại nên ôn nhu với người ta. Người ta sẽ phục tùng chàng, sau này chàng phải cưới người ta…....” Nói xong thì ngượng ngùng thở dài một tiếng, hai tay đặt lên ngực của Diệp Phong.

Tiểu…....tiểu…....tiểu nương bì này đang làm cái gì đây? Diệp Phong thật sự không ngờ tới vào cái lúc hắn sắp cưỡng gian nàng thì nàng lại trở thành nhu thuận đối với hắn, lại còn tình ý triền miên nữa. Hắn khẽ liếc sang hướng Lộ Lộ, thấy gương mặt của Lộ Lộ cũng hiện thần sắc nghi hoặc. Diệp Phong nhíu mày, nhìn U Nguyệt Nhi hỏi: “Nàng không hận ta sao?”

“Nếu nói không hận chàng thì chỉ là gạt người, nhưng người ta cũng có tâm tình của nữ nhân. Chàng có biết rằng đã dùng dược vật khiến cho người ta phải động tình với chàng bao nhiêu lần rồi không? Người ta không muốn chống đối với chàng nữa. Nếu chàng muốn biết rõ việc của Hắc Ám Giáo Đình, người ta sẽ kể ra hết cho chàng nghe!” U Nguyệt Nhi cất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt phượng: “Đồ bại hoại đáng hận, chàng đã khiến cho người ta bất tri bất giác rơi vào lưới tình của chàng từ lúc nào mà cũng không hay!”

Rơi vào lưới tình của ta? Lại sẵn sàng nói ra bí mật của Hắc Ám Giáo Đình? Diệp Phong ngỡ ngàng nhìn sang Lộ Lộ, thấy nàng cũng đang sững sờ nhìn trả lại mình. Hắn nghĩ đến lời vừa rồi của U Nguyệt Nhi, thật không cách nào tin rằng ái tình của nàng lại đến đột ngột như vậy.

U Nguyệt Nhi thấy Diệp Phong sững sờ ngơ ngác, liền ngẩng đầu hôn hắn, đôi môi anh đào hé mở, từ từ đưa chiếc lưỡi thơm tho của mình tiến vào bên trong miệng của hắn.

Mẹ nó, mặc kệ nàng nói thật hay giả, lúc này không cần thiết phải lôi thôi dài dòng gì nữa. Hắn buông Lộ Lộ ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của U Nguyệt Nhi. Diệp Phong bị câu dẫn dục hỏa, lập tức phát huy bản sắc của một kẻ lưu manh, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, chiếc miệng rộng của hắn liền tham lam hút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của U Nguyệt Nhi. Hai tay dùng lực xé toạc tất cả y phục trên người nàng, tận tình vuốt ve chiếc đùi ngọc và bờ mông tròn trịa của nàng.

“Y, đừng mà…...nhẹ nhẹ thôi…..…...xin chàng hãy ôn nhu với người ta mà…..…..”

Thân thể mềm mại mẫn cảm của U Nguyệt Nhi bị Diệp Phong gợi lên dục hỏa dâng trào, hà huống lại cố ý câu dẫn hắn, nên bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ bên tai hắn.

Trong thời khắc này, nữ nhân càng rên rỉ, thì nam nhân càng kích thích. Đôi tay của Diệp Phong ôm lấy đôi bờ mông tròn trịa của nàng nâng cao lên, tận tình hưởng thụ xúc giác mỹ diệu. Đồng thời chiếc miệng rộng của hắn tham lam ngấu nghiến lên đôi môi anh đào, triền miên miệng lưỡi một trận thật lâu.

Lộ Lộ ở bên cạnh thấy thiếu gia và U Nguyệt Nhi âu yếm với nhau, trong lòng chợt cảm thấy không thoải mái, hơn nữa lại thập phần hoài nghi thái độ chợt thay đổi một cách đột ngột của U Nguyệt Nhi.

Diệp Phong vốn không xem tình ái là gì, và cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng hắn đối với Lộ Lộ thì rất quan tâm lo lắng. Lúc này thấy thần sắc thiếu tự nhiên của nàng, liền cất giọng ôn nhu nói:“ Lộ Lộ khả ái của ta, thiếu gia âu yếm nàng ta trước, rồi lại sẽ đến yêu thương nàng nhé!”

“Ừm!” Lộ Lộ thấy thiếu gia không quên mình, tâm trạng liền khoan khoái trở lại, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Diệp Phong âu yếm vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang mỉm cười của Lộ Lộ, rồi kéo hai chân ngọc thon dài của U Nguyệt Nhi gác lên vai mình, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Tiếp theo thì đưa tay cầm lấy đôi gót ngọc, tiểu hòa thượng ở hạ thể dựng đứng lên ngay tại cửa quan, từ từ tiến nhập vào bảo địa mềm mại của mỹ nhân.

“A…....”

U Nguyệt Nhi đau đớn kêu lên, hai tay ôm chặt lấy Diệp Phong, ráng cắn răng chịu đựng, nước mắt bắt đầu tuôn ra, trong lòng bi ai thầm nhủ:“ Tên cầm thù Lôi Ân ngươi, mối hận bị chiếm đoạt trinh tiết của ta ngày hôm nay, trong tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần…..…...”

## 27. Chương 27 - Thiết Huyết Học Viện，tĩnh Hương Đích Phiền Não

Sáng sớm, gió mát thổi nhẹ, không khí trong lành, khiến cho con người cảm thấy tâm thần sảng khoái. Diệp Phong sau một đêm hoang dâm, hiện tại do Lộ Lộ ôn nhu hầu hạ mặc áo rửa mặt. Hai người cùng đi ra khỏi thụ ốc. Để lại U Nguyệt Nhi túng dục quá độ, toàn thân bủn rủn, bị điểm huyệt đang ngủ mê man trên giường.

Tối hôm qua có thể nói Diệp Phong đã lần lượt thử nghiệm những phương pháp kích tình sảng khoái nhất. Bởi vì vũ cơ U Nguyệt Nhi vốn tại Phong Nguyệt Trường, tuy vẫn là xử nữ, nhưng đối với thuật phòng the vốn có tâm đắc, hiểu được như thế nào làm đẹp lòng nam nhân. Diệp Phong tận tình yêu thương Lộ Lộ nên bình thường không nỡ đùa cợt hoa dạng. Tất cả phát tiết lên người của U Nguyệt Nhi, làm nàng xuân ý dâng tràn, sung sướng muốn chết đi được, không ngừng kêu lên xin tha!

Do không tin U Nguyệt Nhi đột nhiên thay đổi quan hệ với mình, Diệp Phong đương nhiên sẽ không để một sát cơ bên người khi ngủ. Vì vậ sau khi phát tiết, hắn đã điểm huyệt ngủ của U Nguyệt Nhi.

Khải Đặc cùng toàn bộ Liệt Diễm chiến sĩ đã ra khỏi phòng, lên ngựa bày trận, luyện tập chiến trận ngũ thức, tăng cường khả năng phối hợp ăn ý, trông qua quả rất có khí thế.

Lam Lam mập mạp đang cầm đá vụn đang đuổi theo tiểu Hắc nhanh nhẹn. Tiểu trảo liên tục dùng đá nhỏ công kích, xem ra chắc lại bị tiểu Hắc chọc giận. Không bắt được, liền dùng đá phát tiết cơn giận.

Đứng ngoài cửa thụ ốc, Lộ Lộ nhìn U Nguyệt Nhi đang nằm trên giường, đóng cửa phòng lại, hướng về Diệp Phong hỏi:“ Thiếu gia, ngài không nghi ngờ chuyện nàng ta đột nhiên thay đổi thái độ sao?”

“Đương nhiên là hoài nghi, tiểu bì nương này nhất định là có âm mưu!” Diệp Phong gật đầu nói, cầm lấy tay của Lộ Lộ, cười xấu xa và nói: “Bất quá nàng ta đã có âm mưu đùa bỡn với ta. Ta cứ mỗi ngày vui vẻ thưởng ngoạn nàng ta, để xem nàng ta bày trò hoa dạng gì. Nàng bình thường giám thị nàng ta cho ta. Nếu có người ngoài, nàng ta muốn tiết lộ bí mật của Hắc Ám ma kiếm, lập tức điểm tử huyệt hoặc huyệt ngủ của nàng ta. Ta đi đón Tĩnh Hương về đây. Sau đó sẽ hỏi lại nàng ta về vấn đề của Hắc Ám giáo đình, xem nàng ta nói thế nào!”

“Ân, thiếp biết rồi!” Lộ Lộ ôn nhu trả lời.

Diệp Phong mỉm cười hôn vào má trái của nàng một cái, gọi mọi người lại cùng ăn điểm tâm. Ăn xong cùng với Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi, Khải Đặc cùng mười tên liệt diễm chiến sĩ xuất cốc chạy tới Thiết Huyết học viện.

Lộ Lộ tiễn ra đến cốc khẩu, nhìn vào dáng lưng của thiếu gia rồi cất tiếng dặn dò đầy vẻ quan thiết:“ Thiếu gia, trên đường hãy cẩn thận, nhớ sớm trở về nhé!”

“Yên tâm đi, trễ lắm là đến tối ta sẽ về!” Diệp Phong quay đầu nhìn Lộ Lộ, mỉm cười đáp lời, trong lòng tràn ngập vạn ý nhu tình đối với Lộ Lộ.

Lộ Lộ đứng nhìn cho tới khi thiếu gia khuất dạng, rồi mới quyến luyến quay trở lại cốc. Ai Đức và Ba Nhĩ thấy vậy thì liền hiểu ngay, mỉm cười lấy lòng với nàng tỳ nữ được Diệp Phong rất mực sủng ái này. Bởi vì Diệp Phong đã từng tuyên bố trước mặt mọi người, ai ai cũng phải nghe lời của Lộ Lộ, nếu không tức là chống đối với hắn.

Thiết Huyết học viện, là võ học viện lớn nhất tại Quang Minh đại lục, tọa lạc tại hướng tây nam của Hỗn Loạn Hoang Nguyên, nó không khác gì một tòa thành thị nhỏ. Vào khoảng ba trăm năm trước, nhân vật đầu tiên tại đại lục đạt tới trình độ cửu giai Băng Sương kiếm sĩ là Mã Đinh – Cơ Nỗ, đã cùng với Sử Mật Tư – Khắc La, một cửu giai pháp sư điện hệ sáng lập nên.

Ngày nay, viện trưởng của Thiết Huyết học viện chính là hậu nhân của Mã Đinh, cửu giai Băng Sương kiếm sĩ, Nặc Đốn – Cơ Nỗ, còn phó viện trưởng chính là hậu nhân của Sử Mật Tư, bát giai pháp sư điện hệ, Quỳnh Tư – Khắc La. Hai vị Viện Trưởng hiện nay đều có niên kỷ quá lục tuần.

Trong vòng ba trăm năm trở lại đây, bởi vì Cơ Nỗ và Khắc La hai nhà đời đời đều có sản sinh anh tài, lại bồi dưỡng nên vô số nhân tài, vì vậy mà uy danh của Thiết Huyết học viện càng ngày càng tăng. Những ai muốn được ghi danh vào học tại học viện, không những là chỉ phải thông qua khảo hạch khắc khe, mà lại còn phải ký sinh tử trạng, bởi vì học viện hàng năm đều trải qua quyết đấu và chỉ cho phép một trăm người đầu tiên thắng cuộc được tốt nghiệp.

Vì để tốt nghiệp, các học viên có thể tự chọn lấy đối thủ cho mình trong thời gian quyết đấu. Cho nên việc các học viên tranh dành chém giết lẫn nhau xảy ra như cơm bữa hàng ngày. Vì học viện muốn bồi dưỡng cho bọn họ thu thập được kinh nghiệm thực chiến nên không hề ngăn cản các loại hành vi kiểu này. Nếu trong lúc quyết đấu mà có ai bị tử thương thì chỉ có thể tự trách mình học nghệ kém cõi, không bằng người mà thôi.

Dù giáo trình của Thiết Huyết học viện nghiêm khắc đến mức gần như tàn khốc như thế, nhưng số lượng học viên đến tham gia khảo hạch trước Lạc Dịch nhiều vô số kể. Bởi vì những học viên tốt nghiệp từ học viện này đều là những nhân tài mà mọi quốc gia đều tranh nhau thu dụng.

Học viên của Thiết Huyết học viện đến từ đủ các loại chủng tộc, loại nào cũng có. Những năm gần đây, quốc vương của nhiều quốc gia khác nhau vì muốn bồi dưỡng công phu và kinh nghiệm cho nhân tài của nước mình đều đưa người vào học tại Thiết Huyết học viện.

Hành động này của các quốc vương đã làm tăng thêm phần uy danh của học viện, đồng thời cũng mang đến không ít phiền não cho học viện. Bởi vì những hoàng tử hoặc công chúa tham gia học viện, lập tức sẽ hấp dẫn một số lượng lớn những người đi theo phụng thừa. Vì thế, mỗi khi những hoàng tử hoặc công chúa này có xảy ra bất hòa hoặc xích mích đối địch thì sẽ dẫn tới một trường đại chém giết thảm liệt ngay tại bên trong học viện.

Do viện trưởng các đời của Thiết Huyết học viện đều là cửu giai cường giả, lại thêm trong ba trăm năm nay vẫn luôn duy trì một đại đội Băng Sương kiếm sĩ do các đời viện trưởng thành lập, cho nên trong vòng một trăm dặm xung quanh học viện cũng như khu ma lâm khủng bố, phần đông các phe phái cường đại tại Hỗn Loạn hoang nguyên đều không dám bước vào.

Tĩnh Hương – Ba Ni Lạp, hai mươi tám tuổi, thuở nhỏ cha mẹ chết sớm, kế thừa tước vị Tử Tước cha truyền con nối, tuân theo di ngôn của cha nên một lòng tận trung với Mạt La đế quốc. Nàng được quốc vương Lao Nhĩ tín nhiệm, giao cho trách nhiệm truyền dạy ma pháp cho công chúa Tố Liên Na. Bởi vì bấy lâu nay nàng có yêu cầu quá cao nên đã từ chối tất cả những người theo đuổi mình, vì vậy mà cho đến nay vẫn còn độc thân.

Chính ngọ, nàng Tĩnh Hương đoan trang tú lệ đang đứng một mình bên một tiểu hồ tại Thiết Huyết học viện, thân hình mềm mại đầy đặn, làn da trắng nõn, mặc bộ y phục màu khiết bạch chỉnh tề, phối hợp với mái tóc dài màu hồng càng làm tăng thêm phong vận đoan trang thành thục, chỉ có điều là đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng vươn nhẹ nét sầu tư.

Từ khi biết được quốc vương phái mình đi theo cầm thú nam tước để đảm đương chức vụ phó đoàn trưởng của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, thời khắc nào nàng cũng rầu rĩ không vui. Thật không thể ngờ được mình lại phải hợp tác với tên cầm thú nam tước có ác danh đồn xa như thế, chẳng biết sẽ có biết bao phiền não đây.

“Tĩnh Hương, thì ra nàng ở đây à, chẳng trách ta tìm ngươi khắp nơi mà không gặp!” Người vừa lên tiếng là một nam nhân anh tuấn tóc xanh, là đại hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc, Bảo La – Cách Nhĩ Cáp Đặc. Hắn vừa đi đến bên tiểu hồ, vừa lên tiếng gọi Tĩnh Hương.

Bảo La – Cách Nhĩ Cáp Đặc được hai mươi bốn tuổi, là một lục giai cuồng sa kiếm, nhập học tại Thiết Huyết học viện đã được một năm. Hắn là một kẻ hay khoa trương và rất bá đạo. Mỗi khi hắn muốn đạt được một vật gì đó thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được mới thôi.

Tĩnh Hương đoan trang thành thục, đi cùng Liên Na vào Thiết Huyết Học Viện. Bảo La đã bị khí chất thành thục và dáng điệu mỹ lệ của nàng thu hút. Y mặc kệ nàng lớn hơn mình bốn tuổi, nhất thiết muốn nàng trở thành nữ nhân của hắm. Nếu không phải ngại Liên Na công chúa và Đan Ni hoàng tử, với cá tính bá đạo của hắn, chắc chắn hắn đã sớm sử dụng thủ đoạn cưỡng bức để đạt được Tĩnh Hương!

Đối với tên hoàng tử bá đạo này, Tĩnh hương cũng rất đau đầu. Đã nói là không có thích hắn, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục dây dưa. Thật sự là phiền a. Hiện tại, thấy hắn đến tiếp đón mình, cơ bản giữ lễ nghi, khách khí hỏi:“ Bảo La hoàng tử tìm ta có việc gì không?”

Bảo La đi tới gần bên Tĩnh Hương, mang theo khẩu khí như chất vấn, hỏi:“ Tĩnh Hương, cái việc nàng phải rời học viện để nhận chức phó đoàn trưởng của Tư Lược đoàn, tại sao lại không nói cho ta biết? Nếu không phải Liên Na công chúa nói cho ta, không biết nàng sẽ định giấu ta bao lâu nữa?”

“Bảo La hoàng tử, ngươi hỏi thật là kỳ lạ. Ta phải nhận chức phó đoàn trưởng Tư Lược đoàn, tại sao lại phải nói cho ngươi biết?” Tĩnh Hương nhíu mày hỏi ngược lại, tỏ vẻ rất bất mãn với cái bộ dạng chất vấn bá đạo của Bảo La, thể như mình và hắn có một cái quan hệ nào đó.

Bảo La bị Tĩnh Hương hỏi lại khiến cho y có chút lúng túng, nhíu mày nói:“ Nàng biết rõ là ta thích nàng. Vái việc nàng nhận chức phó đoàn trưởng của Tư Lược đoàn, chỉ là muốn tránh né ta phải không?”

“Bảo La hoàng tử, ta nhận chức phó đoàn trưởng của Tư Lược đoàn là do lệnh của Lao Nhĩ bệ hạ. Ta cũng không cố ý giấu ngươi. Thất lễ, ta cảm thấy không khỏe, ta phải cáo từ!” Tĩnh Hương đã vì cái việc về Tư Lược đoàn mà không vui, lại thêm gặp tên phiền hà Bảo La, thật sự là nhức đầu, nhưng cũng lên tiếng một cái, rồi rời đi.

Liên Na công chúa bởi vì chán ghét việc hắn luôn tìm nàng để hỏi thăm về tình hình của Tĩnh Hương, chỉ còn cách nói cho hắn biết việc Tĩnh Hương phải nhận chức phó đoàn trưởng của Tư Lược đoàn, khuyên hắn đừng hao phí tâm tư nữa. Nhưng cái chi tiết cụ thể là chủ ý của Lao Nhĩ bệ hạ thì không nói rõ.

Vì thế khi Bảo La nghe đó là Lao Nhĩ muốn Tĩnh Hương nhận chức phó đoàn trưởng, nhất thời không khỏi bàng hoàng, cũng không biết nói làm sao cho tốt. Có chỉ ý của quốc vương, cho dù Tĩnh Hương không thích thì cũng không thể từ chối. Nhưng khi Tĩnh Hương rời học viện để nhận chức phó đoàn trưởng, thì hắn không có cơ hội để theo đuồi, điều đó thật không cam lòng.

Không được, ta không cam lòng cứ như vậy buông tha cho Tĩnh Hương. Ta phải tìm biện pháp đoạt được nàng. Bảo La không cam lòng âm thầm suy tính, lấy cớ tiễn Tĩnh Hương về phòng nghỉ, mặt dày đi theo nàng.

## 28. Chương 28 - Cầm Thú Nam Tước Cùng Hoàng Tử Bá Đạo.

Bên ngoài tường thành cao tới mười thước của Thiết Huyết học viện, từ núi cao xa xa nhìn lại nơi này tựa như một tòa tiểu thành trì, mười phần tinh tế!

Phụ trách bảo vệ an toàn cho học viện là đại đội băng sương kiếm sĩ, rất có tính kỷ luật của quân chánh quy. Bọn người Diệp Phong đi tới cửa thành, giải thích rõ mục đích đến. Một gã trung đội trưởng lập tức phái thủ hạ đi thông tri cho Tĩnh Hương, dẫn bọn người Diệp Phong tiến vào trong viện, tại bên trong đại môn chờ đợi.

"Học viện xây dựng thành quy mô này, thật sự là không đơn giản!" Diệp Phong xuống ngựa xem xét kiến trúc trong học viện, bội phục tán thưởng không ngừng.

"Đúng vậy, thanh niên của các đế quốc có thể được nhập học nơi này thì đã vinh hiển rồi!" Khải Đặc mỉm cười nói tiếp, rồi tiếp tục nói chen vào:" Nếu trước kia ta có thực lực như bây giờ, khẳng định cũng tới tham gia khảo hạch. Bất quá hiện tại đi theo lão Đại học tập, tuyệt đối so với tại đây còn tốt hơn rất nhiều!"

"Vỗ mông ngựa ít thôi. Ta không tin sắc lang này hiện tại đối với mỹ nữ học trong viện không có hứng thú!" Diệp Phong móc ra điếu thanh sảng tiêu hồn châm lên, bĩu môi chế giễu Khải Đặc.

"Hắc hắc, vẫn là lão Đại hiểu rõ ta!" Khải Đặc nhún vai trả lời, vẻ mặt lúng túng cười của kẻ bị phát hiện tâm sự. Thiết Huyết học viện ngoại trừ ngoài việc sản xuất nhân tài, cũng là nơi mỹ nữ tụ tập. Ở đây có thể hân thưởng tới các tộc mỹ nữ!

La Phi và mười tên Liệt Diễm kỵ sĩ nhìn hình dáng xấu hổ của Khải Đặc, đều nén cười. Lạp Phỉ Nhĩ thì rất có hứng thú đích đánh giá kiến trúc học viện.

"Tên hỗn đản nào là đoàn trưởng Mạt La Hoàng Gia Tư Lược Đoàn, đứng ra cho ta!" Bảo La dẫn theo ba mươi tên kiếm sĩ từ bên trong học viện nhằm phía đại môn, từ trong miệng cao giọng hét lớn.

Vừa vặn Bảo La tiễn Tĩnh Hương về tẩm thất, thì gặp kiếm sĩ tới truyền tin nói đoàn trưởng Mạt La hoàng gia Tư Lược Đoàn đến tìm Tĩnh Hương. Bảo La đang lo không có biện pháp lưu trụ Tĩnh Hương, nhất thời nghĩ muốn giết đoàn trưởng này, để làm Tư Lược Đoàn giải tán, và Tĩnh Hương có thể lưu lại đây. Bởi thế nhanh chóng rời đi, vượt trước Tĩnh Hương, gọi theo một ít thủ hạ vội tới đây!

Bỗng dưng vô cớ bị người tùy tiện gọi là hỗn đản, từ trước đến nay không chịu thiệt thòi, Diệp đại đoàn trường nhất thời nóng giận, trong miệng đang ngậm thuốc, hướng nơi phát ra âm thanh mà quan sát. Muốn xem là ai đang mắng chửi hắn.

"Mẹ nó chứ, ai chán sống dám mắng lão Đại ta?!" Bại hoại Khải Đặc so với đối phương chửi bới càng thêm hung hăng hơn. Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi cùng với mười tên Liệt Diễm kỵ sĩ đều sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu!

Trung đội trưởng băng sương kiếm sĩ đang ở trên tường thành, thấy Bảo La hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc, dường như muốn tìm Mạt La đế quốc hoàng gia Tư Lược đoàn gây phiền toái, nhất thời nhức đầu, sai thủ hạ đi thông tri cho viện trường, điều động nhân thủ chuẩn bị tới ngăn cản bọn họ. Loại sự tình này có thể không nên làm ẩm ĩ, làm không tốt sẽ dẫn tới bất hòa giữa hai nước!

Bảo La dẫn theo thủ hạ đi tới đối diện bọn người Diệp Phong mười thước thì dừng lại, không thèm nhìn Khải Đặc được trang bị khinh kỵ, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, đối với bọn người Diệp Phong nói: "Ai là đoàn trưởng Tư Lược đoàn, lập tức bước ra cho ta!"

Bảo La hai mươi bốn năm làm hoàng tử không phải vô ích, dùng lời nói nghiêm túc tự nhiên rất có uy nghiêm. Diệp Phong kỹ lưỡng đánh giá Bảo La một phen, cảm giác ngay cả hắn chưa thấy qua tiểu tử này, cũng không rõ hắn vì lẽ gì mạ chính mình, nhả thuốc ra khỏi miệng, nhàn nhạt nói: "Ta chính là đoàn trưởng, ngươi có ý kiến gì?"

"Ý kiến thì không có, chỉ muốn mạng ngươi thôi!" Bảo La khinh rẻ nhìn Diệp Phong, khẽ cười tỏ thái độ. Hắn căn bản không để gã thanh niên lưu manh này vào trong mắt.

"Ân? Có ý tứ!" Diệp Phong nghe vậy lời nói có chút bất ngờ, nhìn Bảo La trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, cười hỏi: "Này vị suy ca, có thể hỏi ngươi vì sao muốn giết ta vậy hay không?"

Bảo La tưởng rằng Diệp Phong nói là suất ca, không có phát giác ý tứ trong lời thoại, cười lạnh nói: "Bởi vì ngươi không nên tìm đến Tĩnh Hương. Muốn trách tự trách ngươi xui xẻo!"

Chẳng lẽ đây là kẻ theo đuổi Tĩnh Hương? Diệp Phong nhìn Bảo La trong lòng có chút hiếu kỳ. Đại mỹ nhân Tĩnh Hương tại đế đô những kẻ theo đuổi không thể đếm nổi, cho nên Diệp Phong tự nhiên mang Bảo La gộp vào nhóm những kẻ theo đuổi đó.

"Giết cho ta!" Bảo La thấy Diệp Phong hình dáng hiếu kỳ, lộ ra thần sắc khinh thường, rồi hạ lệnh cho thủ hạ.

"Vâng!" Ba mươi kiếm sĩ nghe vậy đều lĩnh mệnh, rút kiếm ra khỏi vỏ nhằm về phía Diệp Phong.

Bởi vì thời gian gấp gáp, Bảo La nhất thời không có thông tri tới thủ hạ mạnh nhất. Bất quá hắn đối với ba mươi tên thủ hạ này đều có thực lực tứ giai kiếm sĩ thì rất tự tin. Vả lại hắn có nhiều hơn đối phương một nửa nhân số, nhất định có thể mang đối phương toàn bộ giết chết.

"Trùy hình!"

Khải Đặc thấy đối phương so với bên mình đông hơn, hơn nữa có tập trung thành trạng thái xung phong, lập tức quá lớn hạ lệnh. Mười tên Liệt Diễm kỵ sĩ vội vàng thúc ngựa lấy Khải Đặc làm trung tâm tập hợp, tạo thành trùy hình trận thức, nhằm phía tốp kiếm sĩ đối phương!

Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi đang khiêng thiết trụ, cũng một tả một hữu đi theo Liệt Diễm kỵ sĩ tạo thành hai cánh xung phong. Chỉ có Diệp Phong vẫn như trước ngậm thuốc đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Trung đội trưởng băng sương kiếm sĩ đang chuẩn bị ngăn cản song phương tranh chấp, lại không ngờ song phương nhanh như vậy đã động thủ, tâm trạng thầm hô không xong. Gã không có cách nào khác nhúng tay, hiện tại nếu gã dẫn người tiến vào hòa lẫn vòng chiến, tình huống ắt sẽ càng thêm hỗn loạn. Bảo La hoàng tử nếu như tại đây giết đoàn trưởng Mạt La hoàng hia Tư Lược đoàn, hoàng tử cùng công chúa của Mạt La đế quốc khẳng định không bỏ qua. Vấn đề trở nên ầm ĩ hơn. Hai đại đế quốc bất luận bên nào gã đều không có khả năng đắc tội được. Gã chỉ còn cách đợi viện trường tới xử lý đi!

"Đệ tam thức, xung phong phá trận!"

Khoảng cách song phương chỉ có mười thước, chiến mã xung phong trong chớp mắt liền chạm mặt nhau. Khải Đặc vung vẩy cương thương hét lớn một tiếng, Liệt Diễm kỵ sĩ nhất thời vung thương xuất ra dày đặc liệt diễm thương ảnh, nhảy vào tốp kiếm sĩ, hợp lực trùng sát. Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi cũng từ hai bên ba mươi kiếm sĩ hai cánh triển khai công kích.

Ba mươi tên tứ giai kiếm sĩ kia lần đầu tiên nhìn thấy hình thức trận của Khải Đặc bọn người nhất thời cường lực đánh sâu vào làm cho luống cuống tay chân, chật vật vô cùng.

Hỏa diễm, quang mang, băng khí, kình phong, cuồng sa, dòng điện, hỗn chiến triển khai. Song phương cùng thi triển mọi khả năng có thể, chân khí đấu khí lập tức đều lóe ra, vô cùng rực rỡ!

Bảo La vừa mới còn vô cùng tự tin, thấy thủ hạ của chính mình vậy mà bị mười hai kỵ sĩ cùng một Linh Ngưu chiến sĩ của đối phương đánh cho tay chân rối loạn, liên tiếp xuất hiện tử thương, trong lòng vô cùng tức giận, mở miệng hét lớn:" Các ngươi lũ đần độn này, hôm nay sao yếu đến như vậy? Lập tức làm thịt bọn họ cho ta!"

Chúng kiếm sĩ nghe hoàng tử nói xong, trong lòng là có nỗi khổ khó nói ra. Phương thức công kích của quân địch quá lợi hại. Đặc biệt là tổ hợp mười một gã Liệt Diễm kỵ sĩ xung phong, thật sự nguy hiểm.

Hai bên tả hữu Băng sương kỵ sĩ cùng linh ngưu chiến sĩ cũng không dễ gặm. Thực lực của băng sương kỵ sĩ tối thiểu là thất giai, hơn nữa đấu khí đặc biệt tinh thuần. Linh ngưu chiến sĩ có thể so với thực lực của lục giai cường giả, trong tay sử dụng thiết trụ xuất chiêu quái dị, lực đạo mạnh mẻ, căn bản không ai có khả năng ngăn cản gã.

"Dừng lại, tất cả dừng lại, Lôi Ân, Bảo La, các ngươi mau bảo bọn họ dừng lại!" Tĩnh Hương tới đại môn, đã thấy Bảo La hoàng tử cùng cầm thú nam tước đối lập, tại trung ương song phương chém giết, lập tức mở miệng kêu lên!

## 29. Chương 29 - Kỵ Sĩ Kinh Nhân，hoàng Tử Cật Biết

Lôi Ân cùng Tĩnh Hương trước cũng đã gặp qua, Diệp Phong tự nhiên nhận ra thục nữ đoan trang tú lệ trước mắt này. Nghe tiếng nàng vốn muốn cho bọn Khải Đặc dừng tay, thì Bảo La đột nhiên hô: “Không cho dừng, nhanh giết chết đoàn trưởng Tư Lược đoàn cho ta!”

Ngươi cái tên vương bát đản không biết tốt xấu. Diệp Phong thấy Bảo La còn muốn giết mình, lập tức giận dữ hét: “Khải Đặc, giết hết mấy tên kiếm sĩ này cho ta. Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi bắt cái tên lông xanh này lại!”

“Rõ!” Đám người Tư Lược đoàn nghe tiếng lĩnh mệnh. Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi xông hướng Bảo La. Khải Đặc hét lớn một tiếng: “Viên trận”, Liệt Diễm kỵ sĩ nhanh chóng thay đổi trận hình, tạo thành một vòng tròn cùng địch nhân bên ngoài chém giết.

“Đệ ngũ thức, tung hoành thiên hạ!”

Khải Đặc thấy trận hình thay đổi xong, kiếm sĩ đối phương vây quanh kỵ sĩ, nhất thời hét một tiếng, tất cả liệt diễm kỵ sĩ đồng thời đem cương thương trong tay ở phía trước cùng tả hữu hai bên hợp lực huy vũ. Thoạt nhìn chả có rõ ràng chiêu nào, nhưng liệt diễm chân khí lại điên cuồng mãnh liệt, đem theo kình phong cường liệt cùng sí diễm nhiệt lưu, giống như mười một đầu liệt diễm cự long, từ trong vòng vây trùng sát ra!

Nhìn lại kiếm sĩ vây quanh bọn họ, đã toàn bộ tại cương thương liệt diễm trùng kích mất mạng, không ai may mắn sống sót!

Bảo La cùng Tĩnh Hương đều choáng cả mắt, vừa mới rồi có chừng mười chín tứ giai kiếm sĩ vây công Liệt Diễm kỵ sĩ. Chỉ với loại công phu này, Liệt Diễm kỵ sĩ xuất ra chiêu thức mạnh mẽ, đem mười chín tứ giai kiếm sĩ toàn bộgiết chết. Đây thật là làm hai người khó tin!

“Lôi Ân đoàn trưởng, nhanh bảo thủ hạ của ngươi dừng tay. Đây là đại hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc, các ngươi ngàn vạn lần đừng làm hắn bị thương. Nếu không sẽ dẫn tới hai nước có xích mích!” Tĩnh Hương lý trí thành thục, giật mình nhìn Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi xông hướng Bảo La, lập tức khẩn trương đề tỉnh.

Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi nghe vậy đều kinh ngạc dừng tay, quay đầu nhìn hướng đoàn trưởng.

Nhật, khó trách kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là một hoàng tử. Diệp Phong trong lòng thầm mắng, tuy nhiên không thoải mái, nhưng cũng không thể không bảo hai ngươi dừng tay. Như quả làm bị thương tên hoàng tử ngốc này, Thiên Vũ đế quốc khẳng định sẽ kiếm chuyện, đến lúc đó thật khó quản!

Tĩnh Hương thấy Diệp Phong bảo Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi dừng tay, trong lòng có chút yên tâm, quay đầu nhìn hướng Bảo La hỏi: “Bảo La hoàng tử, người vì cái gì muốn giết Lôi Ân đoàn trưởng?”

“Bởi vì ta giết hắn rồi, nàng không phải tới hoàng gia Tư Lược đoàn!” Bảo La trầm giọng trả lời, hai mắt nhìn Diệp Phong đầy hận ý. Hắn thân làm hoàng tử đến nay chưa có từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Một lần bị người khác giết ba mươi thủ hạ, ngay cả mình còn bị chửi là ngu ngốc. Đây đơn giản là đại sỉ nhục, nhất định phải giết tên hỗn đản này mới có thể hả mối hận trong lòng.

Tĩnh Hương nghe hắn nói xong, nhất thời đau đầu tức giận, nhìn Diệp Phong như có ý xin lỗi, mở miệng nói: “Bảo La hoàng tử, ta đã cùng ngươi nói qua. Ta tới làm phó đoàn trưởng là ý của Lao Nhĩ bệ hạ. Điều này cùng Lôi Ân đoàn trưởng không có quan hệ, Huống chi chúng ta hai người không thích hợp, mong ngươi buông tha ta!”

Ha, nguyên lai tên hoàng tử ngốc này thật sự là người theo đuổi Tĩnh Hương, đại mĩ nhân chính là có mị lực a. Diệp Phong nhìn về thần tình của Bảo La rồi cười nhạo. Đường đường một hoàng tử lại bị công khai cự tuyệt, thật là mất mặt, nhanh đâm đầu vào tường tự sát đi!

Bảo La nghe Tĩnh Hương nói xong, nhìn vẻ mặt Diệp Phong, trong nháy mắt tức giận bộc phát tới cực điểm. Cũng không quản đánh không thắng được đối phương, trong nháy mắt hắn gọi ra ma sủng cấp sáu là cuồng bạo sa hùng, tưởng như phải giết được Diệp Phong mới có thể tiết hận!

Bọn người Diệp Phong chợt thấy đột ngột xuất hiện cuồng bạo sa hùng. Tất cả đều có một chút sửng sốt, bất quá ngay lập tức lấy lại được vẻ bình tĩnh, bởi vì hoàng tử của một nước chính mình có một ma sủng là rất bình thường. Nếu không phải chình mình chỉ có thể sở hữu một ma sủng, thì dẫu sỡ hữu cả trăm con đều không phải là việc lạ. Hơn nữa việc gọi hắn ra một ma sủng, thì bọn người Diệp Phong cũng không có để hắn trong mắt!

"Khái!"

Một tiếng ho khan trong trẻo vang lên, đầu đầy tóc xanh, thần thái tiêu sái đó là lục giai băng sương kiếm sĩ, Nặc Đốn - Cơ Nỗ, lão viện trưởng, mặc một bộ y phục màu xám, đã đi tới từ lúc. Lông mày toát lên thần thái không giận mà uy.

Bọn người Diệp Phong lần đầu tiên đến Thiết Huyết học viện nên không nhận ra Nặc Đốn, chợt nhìn thấy lão nhân thần thái bất phàm, nên đều tò mò đánh giá.

Bảo La đang chuẩn bị lệnh cho cuồng bạo sa hùng công kích, thấy lão viện trưởng tới nơi, cũng tạm thời nhẫn hạ lửa giận xuống. Lão đầu này, cho dù là phụ vương hắn, đều phải nhượng ba phần.

"Vị đoàn trường đại nhân này, nơi đây là Thiết Huyết học viện, không phải là nơi để các ngươi gây sự đánh nhau. Nếu không có việc gì thì mời các ngươi tức khắc rời đi!" Nặc Đốn không khách khí chút nào đối với biểu hiện và thái độ của Diệp Phong, sau đó quay sang Bảo La nói:" Bảo La hoàng tử, nơi này là học viện, không phải là Thiên Vũ đế quốc. Ta không hy vọng lại được nhìn thấy ngươi chủ động gây sự với các quyền quý khác. Nếu không ngươi sẽ là người đệ tử thứ hai trong lịch sử bị khai trừ khỏi Thiết Huyết học viện!"

Vô luận là ai đúng, Diệp Phong hay Bảo La, vị cường giả siêu cấp này đều không khách khí một chút nào. Diệp Phong đối với việc này không có ý kiến gì, ngược lại rất bội phục lão nhân này. Hiểu được lão đối đãi trên hai phương diện rất công bằng, không có thiên vị về phía hoàng tử!

Còn đối với tên Bảo La độc đoán kia, thì mặc dù trong thâm tâm hắn rất bất mãn với Nặc Đốn, nhưng cũng không muốn nghĩ tới việc bị học viện khai trừ. Bởi vì người đệ tử thứ nhất bị khai trừ đã trở thành trò cười cho lịch sử, bị tất cả các đệ tử chuẩn bị nhập học xem thường. Hắn lại đường đường là hoàng tử nên không muốn trở thành người đệ tử thứ hai bị khai trừ, và vì thế không thể ngóc đầu dậy với người khác!

"Hoàng tử điện hạ!" Một đám năm mươi tên thủ hạ của Bảo La, vội vã chạy từ bên trong học viện ra, nhìn trên mặt đất thi thể của các kiếm sĩ, rồi kinh ngạc nhìn về phía đối phương, và hướng tới Bảo La thi lễ.

Hoàng tử Đan Ni anh tuấn cùng với công chúa Liên Na xinh đẹp lạnh lẽo, cũng mang theo một đám thủ hạ đi tới. Phía sau còn có rất nhiều văn phong đệ tử đến xem náo nhiệt.

Ngoại trừ linh ngưu chiến sĩ La Phi, Diệp Phong và thành viên Tư Lược đoàn, đều đáp trả lễ nghi, quay sang Đan Ni hoàng tử và Liên Na công chúa gật đầu thi lễ. Tĩnh Hương lập tức đi tới phía hai người thuật thuyết lại tình huống.

Bởi vì chuyện cầm thú nam tước tại đế đô đánh bại Phỉ Long, không có truyền tới nơi đây. Bởi vậy thiên tư tuyệt sắc, Liên Na công chúa lãnh diễm động lòng người nghe Tĩnh Hương thuật thuyết lại xong, nhìn các thi thể trên mặt đất, và sắc mặt khó chịu của Bảo La khó chịu, đôi mắt phượng nhìn một chút rồi lộ ra thần sắc kinh ngạc hướng tới tên cầm thú nam tước xấu xa. Nàng không nghĩ tới thủ hạ của hắn lại lợi hại như vậy.

Đan Ni hoàng tử anh tuấn tiêu sái, đi tới trước mặt Diệp Phong vỗ vỗ vào bắp vai hắn, dùng giọng nói nhẹ nhàng khích lệ hắn, nhưng ngay lập tức giả ý khiển trách nói:" Lôi Ân đoàn trưởng, các ngươi giết chết nhiều người như vậy, thật sự là quá quắt. Sau này không được làm như vậy nữa, hiểu chưa?"

"Rõ!" Diệp Phong lên tiếng mỉm cười, hiểu được ý tứ của Đan Ni hoàng tử này. Bởi vì trước kia Lạc Khắc từng nói qua với Lôi Ân, trong ba vị hoàng tử, chỉ có Đan Ni hoàng tử là tinh minh nhất, tâm cơ sâu xa nhất. Mặc dù có quy định ngôi vị hoàng đế phải truyền cho đại hoàng tử, bất quá đối với vị tam hoàng tử này, Lao Nhĩ bệ hạ đã quyết truyền cho hắn, nhưng chính hắn lại không biết!

Bảo La nhìn Đan Ni và Diệp Phong người hát người bè, trong lòng thống hận, trừng mắt nhìn Diệp Phong rồi cười lạnh:” Lôi Ân đoàn trưởng, hôm nay ta đã được lĩnh giáo thực lực của quý đoàn, khi có dịp, sẽ tìm ngươi để xin chỉ giáo!”

Thao, ngươi tưởng lão tử sợ ngươi a? Diệp Phong cũng trừng mắt liếc xéo Bảo La, hắn cũng không muốn phải ở vào thế yếu, rồi thâm ý nói:” Chỉ giáo thì không có vấn đề gì, nếu Bảo La hoàng tử có hứng thú, cứ việc yêu cầu tỷ thí, ta tùy thời mà phụng bồi!”

Thiên nột, tên Lôi Ân này không phải điên chứ? Tùy thơi phụng bồi tỷ thí, không phải là tùy thời liều mạng với tên Bảo La sao? Hắn từ lúc nào lớn gan vậy? Tĩnh Hương không thể tin được, nhìn Diệp Phong, thật sự không nghĩ rằng tên cầm thú nam tức hay cậy thế hiếp yếu giờ lại lớn mật như thế.

Mà không chỉ có một mình nàng là giật mình, lời nói của Diệp Phong, ngay cả Liên Na công chúa cũng như Đan Ni hoàng tử hay cười, đều để lộ thần sắc khó hiểu. Họ cảm giác như đó không phải là tác phong thường ngày của tên cầm thú nam tước hay cậy thế hiếp người này.

Cái tên đoàn trưởng của Tư Lược đoàn này thật chẳng biết sống chết là gì. Một tên tiểu đoàn trưởng lại dám đối mặt với một hoàng tử của một quốc gia, thật muốn chết mà? Lão viện trưởng Nặc Đốn nhìn Diệp Phong trong lòng thở dài một tiếng, rồi ra lện cho băng sương kiếm sĩ trung đội trưởng cho người dọn dẹp thi thể!

Tất cả mọi người có thể nghe được ý tứ của Diệp Phong, Bảo La tự nhiên cũng có thể hiểu được, nhìn xung quanh rồi cố ý tránh né ánh mắt của Tĩnh Hương. Hắn đành phải quay người đi, ra lệnh cho thủ hạ rút về bên trong học viện. Trong lòng hắn phát thể phải tiêu diệt được cái Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn này, xem Lôi Ân như là cừu hận. Phải để cho nữ nhân Tĩnh Hương này biết hắn lợi hại như thế nào.

Thiết Huyết học viện đa số là hoàng tộc của Mạt La đế quốc và Thiên Vũ đến quốc. Ngày thường có một số là địch nhân của Bảo La, thấy hắn hôm nay bại, lại bị giết chết hết ba mươi thủ hạ, đều âm thầm kêu thật tốt.

Nặc Đốn quan sát bọn đệ tử đang xem náo nhiệt, rồi lớn tiếng kêu bọn họ rút đi, cũng không quên nhắc nhở Diệp Phong rời khỏi học viên. Sau đó lão không quan tâm đến hắn, hướng về phía học viện đi vào bên trong.

Diệp Phong cũng không muốn ở cái học viên này lâu nữa, rồi nhìn chăm chăm về phía Tĩnh Hương, hỏi:” Phó đoàn trưởng, ta hôm nay đặc biệt đến đón người, không nghĩ lại xảy ra sự việc hôm nay. Người bây giờ cũng nên khởi hành cùng bọn ta?”

Ai, tới sớm hay tới muộn cũng vậy. Tĩnh Hương thở dài rồi miễn cưỡng đáp ứng:” Đã làm phiên Lôi Ân đoàn trưởng rồi, ta thật thất lễ. Chờ ta vào thu thập hành trang, rồi sẽ lập tức khởi hành cùng các người!”

“Lôi Ân, cho phép Tĩnh Hương đạo sư làm Phó đoàn trưởng cho ngươi, phụ vương cũng thật tín nhiệm ngươi lắm. Ta hi vọng ngươi không nên để Tĩnh Hương đạo sư có khó khăn gì, bằng không ta nhất định sẽ không buông tha ngươi!” Liên Na công chúa lãnh diễm nhìn chằm chằm Diệp Phong ngụ ý nhắc nhở.

“Rõ rồi, rõ rồi, hiểu, hiểu, ta nhất được không để Tĩnh Hương phó đoàn trưởng gặp khó khắn gì!” Diệp Phong ngáp một cái, biểu tình uể oải. Trong lòng hắn rất khinh thường cái khẩu khí của Liên Na: Lôi kéo cái gì, không phải là có xuất thân từ hoàng tộc à? Nha địa, lão tử nếu có thân phận hoàng tử, cũng sẽ lấy ngươi ra mà lôi kéo!

## 30. Chương 30 - Phế Phủ Chi Ngôn，hành Động Kế Hoa

Màn đêm buông xuống, Lộ Lộ ban ngày vẫn đang đợi thiếu gia, nhớ là thiếu gia đã nói tối đa tới tối là có thể quay về, lo lắng đứng trong đêm lạnh. Đứng ở cửa cốc đợi đã hơn một canh giờ, rốt cục nàng cũng hiện lên nét vui mừng trong ánh mắt, đã thấy thiếu gia cưỡi ngựa chạy về sơn cốc!

Diệp Phong cưỡi ngựa rất nhanh, đã thấy Lộ Lộ trên người vận mộ bộ áo tím, bản thân đứng trong gió lạnh, nhất thời vô cùng kích động, liền cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới phía trước, nhảy xuống rồi nói:"Lộ Lộ, trời lạnh như vậy ai bảo nàng đợi ở đây vậy? Bị cảm thì làm sao?"

"Thiếu gia, thiếp không lạnh" Lộ Lộ thấy thiếu gia quan tâm nên rất vui mừng, mỉm cười ngọt ngào:" Người cưỡi ngựa chạy lâu như vậy nhất định rất mệt phải không? Thiếp đi chuẩn bị nước nóng cho người tắm!" Nói xong, cũng không đợi Diệp Phong trả lời, vui mừng đi vào cốc.

Thật là một nữ nhân tốt. Diệp Phong nhìn theo bóng lưng của Lộ Lộ, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, đợi bọn Khải Đặc đuổi tới, cùng họ đi vào trong cốc.

Tĩnh Hương trên đường tới sơn cốc tâm tình không tốt, một mực yên lặng không nói gì, không hỏi gì cầm thú nam tước về sự tình Tư Lược đoàn. Lúc này thấy cầm thú nam tước dẫn nàng đi tới Hồ Lô sơn cốc, ở đó còn có hơn ba mươi gian tinh linh thụ ốc, lập tức lộ ra thần sắc tò mò.

Ai Đức, Ba Nhĩ cùng với những Liệt Diễm kỵ sĩ còn lại thấy Đoàn trưởng quay về, đều cao hứng tiến đến vấn an. Diệp Phong chỉ Tĩnh Hương, hướng bọn người Ai Đức nói: "Vị này chính là người nhận mệnh của bệ hạ đến đây làm phó đoàn trưởng Tư Lược đoàn, Tĩnh Hương - Ba Ni Lạp. Sau này các ngươi cần phải cùng Tĩnh Hương phó đoàn trưởng hòa thuận tương xử, hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!" Bọn người Ai Đức đều lĩnh mệnh. Tĩnh Hương nhìn thấy lưu lại trong cốc có chín mươi Liệt Diễm kỵ sĩ danh tiếng mặc trang bị được chế bằng thép, thì giật mình trong lòng. Nàng không nghĩ tới cầm thú nam tước còn có chín mươi Liệt Diễm kỵ sĩ danh tiếng!

Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương, chỉ vào thụ ốc nói: "Phó đoàn trưởng, nơi này là trú địa sau này của Tư Lược đoàn chúng ta, xem ra người thích căn thụ ốc đó, tùy tiện chọn lựa. Thiếu dụng cụ gì ta sẽ giúp ngươi sắp xếp sau!"

"Sao? Lôi Ân Đoàn trường người chuẩn bị phát triển Tư Lược đoàn ở Hỗn Loạn hoang nguyên từ nơi này?" Tĩnh Hương quả là một nữ nhân thành thục thông minh, nghe vậy lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Phong, hơi kinh ngạc hỏi.

Đối với phương diện chỗ dừng chân, nàng không có yêu cầu gì lớn lắm. Bất quá nghe Diệp Phong nói sơn cốc này sẽ là căn cứ của Tư Lược đoàn, trong lòng còn có pha chút may mắn. Bởi vì như quả Diệp Phong làm giống như Tư Lược đoàn các nước khác chuyên đánh du kích, nàng pháp sư này sẽ phải chịu mùa đông lạnh giá rồi, cùng đám nam nhân này nơi nơi du đãng, có bao nhiêu khổ sở có thể tưởng tượng được!

“Đúng vậy, ta thấy trước mắt ở Hỗn Loạn hoang nguyên thì nơi thích hợp nhất cho Tư Lược đoàn phát triển. Bởi vì nơi này có hơn vạn cường đạo, gian thương cùng bọn buôn nô lệ. Chúng ta chỉ cần tập trung mục tiêu trên người bọn chúng, ngày Tư Lược đoàn lớn mạnh sẽ tới. Hơn nữa như quả nơi này có một ngày không còn tốt, chúng ta cũng có thể tìm mục tiêu khác. Tĩnh Hương phó đoàn trưởng, từ vẻ mặt của ngươi trên đường, ta có thể thấy nàng đối với ý chỉ của bệ hạ phái nàng tới làm Phó đoàn trưởng rất bất mãn. Nhưng hoàng mệnh không thể làm trái, hy vọng chúng ta có thể hợp tác, không để xuất hiện nội bộ mâu thuẫn!” Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương khản khản nói.

Tĩnh Hương nghe cầm thú nam tước nói xong, sửng sốt nhìn hắn. Nàng thật không thể tin nổi những lời vừa rồi, phát ra từ miệng cầm thú nam tước bị coi là phế vật này. Nghĩ lại cầm thú nam tước lớn mật tại Thiết Huyết Học Viện, lại xem ngôn ngữ hắn lúc này mang thần thái ung dung, Tĩnh Hương cảm thấy rất nghi hoặc, trong lòng thầm đoán cầm thú nam tước tại đế đô có phải là giả ngốc?

“Khải Đặc, trời cũng không còn sớm, ngươi đưa Tĩnh Hương Phó đoàn trưởng đi chọn thụ ốc. Ngày mai sẽ chính thức thương nghị đại kế phát triển Tư Lược đoàn!” Diệp Phong nhìn vẻ giật mình của Tĩnh Hương, nhàn nhạt phân phó, từng bước đi vào ốc thụ của mình. Hắn mặc dù đối với Tĩnh Hương đại mỹ nhân này cũng rất có hứng thú, bất quá hiện tại hắn càng muốn đi tìm Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi tiêu hồn.

Xem ra ta không nên lấy hành vi của hắn trong quá khứ mà phán đoán con người hắn. Tĩnh Hương nhìn bóng lưng của Diệp Phong, trong lòng trầm tư, theo Khải Đặc đi chọn thụ ốc. Sau này mình sẽ cùng đám nam nhân này cùng sinh hoạt trong sơn cốc, hy vọng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì tốt.

Thụ ốc của Diệp Phong, Lộ Lộ vừa bảo Liệt Diễm kỵ sĩ chuẩn bị nước nóng, đem nước sôi vào thụ ốc, thấy thiếu gia vào lập tức tiến tới giúp hắn thoát y.

Thụy huyệt bị điểm chỉ có thể ngủ mê mười hai thì thần, quá thời gian sẽ tự tỉnh lại. U Nguyệt Nhi tỉnh dậy căn bản không biết chính mình tại sao lại ngủ như vậy, hơn nữa hạ thể lưỡng đại diệu xử đều bị cầm thú nam tước khai bao, cử động một cái liền thấy đau đớn khó thể chịu được, căn bản không thể xuống giường.

Nàng suốt ban ngày đều trong lòng thầm nguyền rủa cầm thú nam tước. Lúc này vì để cầm thú nam tước triệt để tin tưởng mình, nhịn đau đớn ở hạ thể, giả bộ muốn tới giúp, sau đó cố ý ngã trên mặt đất.

Diệp Phong vẫn không tin U Nguyệt Nhi đột nhiên cải biến, vào thụ ốc liền thầm quan sát biểu tình của nàng. Lúc này thấy nàng cố ý ngã xuống, trong lòng cười thầm, đi tới ôm lấy nàng để trên giường, mỉm cười nói:“ Thân thể không thoải mái thì đừng loạn động!”

“Ô ngô, người ta biến thành như vậy, đều tại chàng, một chút cũng không thương tiếc người ta…..” U Nguyệt Nhi kéo cánh tay Diệp Phong làm nũng, trong hai mắt lộ thần sắc vũ mị, rất là dụ nhân!

Tiểu nương bí này ngoài quả thật rất câu dẫn nam nhân. Diệp Phong âm thầm nhận xét, ôm U Nguyệt Nhi vào trong lòng, bàn tay tham lam luồn vào trong quần tử thám hiểm khu vực cúc hoa thần bí của nàng, miệng cười dâm đãng:" Lại đây, ta sờ xem thương thế Nguyệt nhi như thế nào!"

"Thôi, không muốn, rất đau a!" Từ cái miệng nhỏ nhắn của U Nguyệt Nhi la lên không đồng ý liền kéo bàn tay ra khỏi chỗ đó. Diệp Phong cũng không cưỡng ép nữa, nói sang chuyện khác:" Nguyệt Nhi, nếu ta hỏi nàng sự tình của Hắc Ám giáo đình, nàng hiện tại nói cho ta biết nha? Liệu nàng có thể tiết lộ cho ngoại nhân biết để Hắc Ám ma kiếm về tay ta không?”

"Nhân gia đã là người của chàng rồi. Chàng muốn biết sự tình của giáo đình, thiếp lập tức nói cho chàng. Hắc Ám ma kiếm là Ma tộc chí bảo, đương nhiên phải ở trong tay nam nhân của mình mới được!" U Nguyệt Nhi ngọt nào ứng thanh.

Trước khi cầm thú nam tước chiếm hữu nàng hai ngày, nàng bởi vì không chịu được ảnh hưởng của Cực Lạc Tiêu Hồn thủy, bịa ra những câu nói bịa đặt để lừa cầm thú nam tước, Dù sao hắn cũng không biết sự tình của Hắc Ám giáo đình, chỉ cần bịa đặt tự nhiên là được. Cho nên vấn đề về Hắc Ám ma kiếm, nàng sẽ không ngốc nghếch để ngoại nhân biết. Để mình có thể cướp đoạt, nàng phải thất thân để được tín nhiệm vì nguyên do chính là muốn trộm đi Hắc Ám ma kiếm.

"Nàng bây giờ nói ngay cho ta biết sự tình của Hắc Ám giáo đình, còn việc nàng tiếp cận Phỉ Long!" Diệp Phong theo đó mỉm cười, bàn tay sờ mó trên cặp đùi ngọc trắng nõn thon dài của U Nguyệt Nhi, hưởng thụ những xúc cảm của da thịt mịn màng.

U Nguyệt Nhi dựa vào trong lòng ngực Diệp Phong, theo sự chuẩn bị sẵn trước đó nhẹ giọng nói dối:" Kỳ thật Hắc Ám giáo đình chính là một số Ma tộc hỗn huyết nhân không muốn bị Quang Minh giáo đình giết hại, âm thầm kết thành tổ chức để tự vệ. Đa số trong trong đó vì ma pháp và võ công đều kém như ta, gia nhập giáo đình chính là muốn nhận sự chăm sóc. Cho nên mục đích ta tiếp cận Phỉ Long, là muốn dựa vào thế lực của Chiêm mỗ tư gia bọn họ âm thầm bảo vệ Hắc Ám giáo đình!"

Diệp Phong nghe U Nguyệt Nhi nói xong, nhìn nàng. Tin lý do là nàng muốn dựa vào thế lực của Chiêm mỗ tư gia, nhưng lại không tin Hắc Ám giáo đình là một số người đa phần yếu đuối do hỗn huyết nhân của Ma tộc tạo thành. Nàng còn có thể tiết lộ về Hắc Ám ma kiếm hay không là một chuyện. Để Lộ Lộ giám thị nàng, khỏi cho tiết lộ ra ngoài để gây phiền toái lớn!

U Nguyệt Nhi không muốn cầm thú nam tước có thời gian để nghĩ ngợi, song chưởng ôm lấy eo hắn, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực hắn, làm nũng nói:" Chàng cướp đi trinh tiết của nhân gia, có phải là nên cưới thiếp không?"

Xem ra tiểu nương bì muốn nói lãng sang chuyện khác, dù sao lão tử đối với Hắc Ám giáo đình không có hứng thú, chính là đùa mỹ nhân này. Diệp Phong tính kế trong đầu, ôm U Nguyệt Nhi cười hắc hắc nói:" Nàng như vậy cần phải gả cho ta? Có phải là muốn ta mỗi tối thưởng ngoạn ngươi ở trong phòng ngủ không?"

"Đáng ghét, ngươi nói chuyện không khác gì tên lưu manh, đoạt trinh tiết nhân gia nên phải cho nhân gia danh phận!" U Nguyệt Nhi không nghe theo làm nũng.

"Nếu nói đoạt trinh tiết rồi phải cho danh phận, vậy ta sao không phải cũng nợ Lộ Lộ một danh phận sao?" Diệp Phong không nhìn U Nguyệt Nhi làm nũng, nhìn về phía Lộ Lộ đang đứng ở bên mình.

U Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Lộ Lộ, nằm trong lòng Diệp Phong làm nũng: "Nàng ta bất quá chỉ là một thị nữ mà thôi, cần gì đến danh phận? Nhân gia khác với nàng ta, chàng không cho ta danh phận, nhân gia không tính toán gì với chàng!"

Diệp Phong thấy U Nguyệt Nhi xem thường Lộ Lộ, nhất thời tức giận, bế nàng ném lên trên giường, sủng ái bế Lộ Lộ ôm vào trong lòng, quay về U Nguyệt Nhi nói: "Nói cho nàng biết, lão tử nếu có lập thê, thì nữ nhân ấy nhất định là Lộ Lộ. Bắt đầu từ hôm nay, chính ngươi mới là thị nữ của ta, ta muốn xem nàng và Lộ Lộ khác nhau ở điểm nào!"

"Thiếu gia ….." Lộ Lộ nghe vậy cảm động, dựa vào trong lòng thiếu gia khóc. Nàng thực sự không nghĩ tới chính mình ở trong lòng thiếu gia lại có địa vị cao như thế.

U Nguyệt Nhi cũng theo đó giả ý khóc, trong lòng kinh ngạc vì cầm thú nam tước sao lại sủng ái thị nữ Lộ Lộ này như thế. Thật sự là nàng khó có thể tin được.

“Thật là đáng hận, chẳng lẽ ta đối với cả một thị nữ cũng không bằng? Ta có chỗ nào mà giống với thị nữ chứ? Đồ xú lưu manh đáng hận, đồ cầm thú chết tiệt…..…...” Nghĩ đến việc mình phải làm một thị nữ, U Nguyệt Nhi lại bắt đầu nguyền rủa cầm thú nam tước trong lòng.

“Lộ Lộ yêu, đừng khóc, lại đây giúp thiếu gia tắm rửa!” Diệp Phong ôn nhu lau nước mắt trên mặt Lộ Lộ, rồi mỉm cười kéo nàng cùng đi tắm, để U Nguyệt Nhi qua một bên.

Đối với Lộ Lộ, Diệp Phong thích nàng xuất phát từ nội tâm, vừa nãy hắn nói muốn Lộ Lộ chân chính là nữ nhân của hắn, tất cả điều này là từ trong tâm phát ra. U Nguyệt Nhi này xem thường Lộ Lộ, chỉ có bộ dạng của một nữ nhân giả ý thuận tòng mà thôi, bây giờ trong mắt hắn chỉ là thứ đồ chơi. Những cái mà không thể cùng Lộ Lộ tiến hành, thế nào cũng phải áp dụng mạnh mẽ với ả ta!

Không kể về cảm tình, trong mắt Diệp Phong, Lộ Lộ thanh thuần lương lệ hay U Nguyệt Nhi vũ mi yêu nhiên, mỗi người đều có đặc điểm riêng. Mà đặc biệt là chỉ mình hắn mới nhận xét được những điểm riêng đó, tất cả đều làm hắn yêu thích. Lộ Lộ thì một dạng thủy xà yêu (mềm mại như rắn nước) còn U Nguyệt Nhi thì có điền loa bảo huyệt. Lúc hưởng thụ, chỉ cần ở trên giường là hắn có thể nhận biết được.

Đã tắm nước nóng thoải mái xong, Diệp Phong tối nay muốn trên giường làm Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi liên tục đến chết, rồi làm một giấc tới sáng. Hắn đến phòng hội nghị của Tư Lược đoàn, rồi cho gọi bảy người Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ, La Phi, Lạp Phỉ Nhĩ, Kiệt Nã Tư, Tĩnh Hương đến để tiến hành nghị sự.

Thiết Huyết học viện luôn để ý đến biến hóa của các thế lực tại Hỗn Loạn hoang nguyên, vì thế địa hình của hoang guyên này nắm rõ như lòng bàn tay. Tại Học Viện, một lần Tĩnh Hương đã xem được cái bản đồ đó trong thư quán, ở trên vẽ chi tiết về địa hình hoang nguyên cũng như vị trí của các thế lực. Hiện giờ mở cuộc nghị sự tức là có thể dùng đến nó, cho nên đã mang tới cho Diệp Phong xem qua.

Có được bản đồ chi tiết, trong lòng Diệp Phong thật sự như nở hoa. Bây giờ có thể hiểu rõ được vị trí các thế lực lớn tại Hỗn Loạn hoang nguyên, đối với hắn mà nói đó thật sự quý giá. Mặc dù hắn không khó cho người đi khảo sát, nhưng phải chờ đợi, thật là rất mất công.

“Lôi Ân Đoàn trưởng, kế hoạch phát triển của người như thế nào, có thể nói chi tiết cho chúng ta được chăng?” Tĩnh Hương nhìn vào bản đồ của Diệp Phong hỏi.

Diệp Phong hiện rất thoải mái, nói: ”Kỳ thật thì phương thức phát triển Tư Lược đoàn rất đơn giản. Thành viên chúng ta hiện tại ít, trú địa thì nghèo nàn, vì thế mục tiêu chính là tuyển thêm nhân thủ và đánh cướp. Tiếp đó thì sẽ từ từ nâng cấp trú địa và vị trí!”

Tại Hỗn Loạn hoang nguyên, ngoài bốn thế lực lớn Huyết Sát cường đạo đoàn, Uy Liêm thương đoàn, Tật Phong cường đoàn, Mỹ Nữ Nô Đãi đoàn, thì cũng có thêm một vài đoàn đội lớn nhỏ từ một trăm đến nghìn ngươi. Tĩnh Hương suy nghĩ một chút rồi hỏi: ”Mục tiêu để đánh cướp ở Hỗn Loạn hoang nguyên rất nhiều, nhưng còn thành viên mà ngươi muốn thu nạp thì sao?”

“Chúng ta không phải phát triển quân đội chính quy, cho nên chỉ thu nạp thành viên tinh anh thôi!” Diệp Thanh mở miệng cười rồi trả lời, sau đó chỉ vào một chỗ trên bản đồ: ”Cái Địch Lạp nô đãi đoàn này tập trung chủ yếu là Tinh Linh và ải nhân. Ta muốn thu nạp tinh linh xạ thủ và ải nhân công tượng. Vì thế mục tiêu chính đầu tiên của chúng ta là Địch lạp nô đãi đoàn!”

“Hả? Cái Địch Lạp nô nãi đoàn cách một trăm dặm về phía đông? Lôi Ân Đoàn trưởng, cái đó là mục tiêu của ngươi? Địch Lạp nô nãi đoàn có tất cả ba trăm nhị giai kiếm sĩ, một trăm nhị giai xạ thủ. Mặc dù trang bị bình thường, nhưng mà chúng ta với bao nhiêu nhân thủ ở đây làm sao có thể đánh cướp chúng? Đầu tiên chúng ta nên bắt đầu từ các nhóm nhỏ và yếu hơn không được sao?” Tĩnh Hương nhíu mày đưa ra đề nghị, bởi nàng cảm thấy cái kế hoạch đó như là tìm đường chết.

“Hắc hắc, Tĩnh Hương Phó đoàn trưởng, không nên lo lắng quá, chúng ta có thể giải quyết…..” Diệp Phong miệng cười đối diện Tĩnh Hương cùng những người khác, nói như thể đó là một kế hoạch rất dễ thực hiện!

## 31. Chương 031 – Đoàn Trưởng Cưỡng Gian Thiếu Nữ Nô Lệ.

Mễ Khắc - Địch Lạp, ngũ giai cuồng sa kiếm sĩ, dáng người thấp bé, một trung niên đầu hói tướng mạo bình thường, đầu tóc màu tím, lưu lại một hàng râu nhỏ, là người Thiên Vũ đế quốc, đoàn trưởng Địch Lạp nô nãi đoàn. Gã là người khéo léo tham lam, vô cùng háo sắc. Bởi vì bắt cóc thiếu nữ làm nô lệ đem bán, nên bị Thiên Vũ đế quốc truy nã hàng chục năm nay.

Mễ Khắc có thể xây dựng Địch Lạp nô nãi đoàn, hoàn toàn bởi vì tỷ phu gã là bá tước Ốc Đặc - Khố Lỗ, đóng tại một tỉnh phía đông bắc Mạt La đế quốc có một dải lãnh địa lớn cùng với hai vạn hộ vệ làm chỗ dựa cho gã. Nếu không gã căn bản không có khả năng thành lập nô nãi đoàn.

Thiên Vũ đế quốc không thể dung nạp gã. Vì để những việc thất đức này không ảnh hưởng tới thanh danh của tỷ phu, dựa vào sự uy tín của tỷ phu, gã mới có thể đóng tại Hỗn Loạn hoang nguyên tiền tài cùng nguy hiểm này!

Màn đêm buông xuống, dãy núi Qua Nhĩ là trú địa của Địch Lạp nô nãi đoàn, sắc lang Mễ Khắc đang ở trong doanh trướng của gã nằm ở giữa trú địa, cường gian một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp.

“Ô….. không muốn a….. Mễ Khắc lão gia cầu xin ngài tha cho tôi….. xin ngài…..”

Y phục màu trắng của thiếu nữ tóc vàng đã bị Mễ Khắc xé rách rải rác khắp nơi, thân thể xinh đẹp mềm mại bị thân thể to béo của Mễ Khắc đè chặt không thể tránh thoát, trong miệng khóc lóc cầu khẩn một cách bất lực.

“Xú biểu tử, con mẹ ngươi ngoan ngoãn một chút không được ngọ ngoạy cho ta. Đêm nay lão tử không thể không ngắt đoá hoa của ngươi!”

Mễ Khắc hung hăng quát nhẹ, hai tay tách ra đôi chân ngọc thon dài đang khép chặt của thiếu nữ, thân hình to béo dùng sức đè xuống, cái miệng to lớn hôi thối tách đôi môi anh đào của thiếu nữ, tham lam hút lấy chiếc lưỡi thơm tho. Đoản thương xấu xí dưới hông lúc này cũng đột nhiên đâm vào vùng cấm địa mềm mại.

“A…..”

Thiếu nữ đau đớn kêu lên, hết sức giãy dụa cầu cứu. Mễ Khắc lại thập phần hưng phấn tiếp tục huỷ hoại, cực kỳ hưởng thụ sự vùng vẫy của thiếu nữ mang theo ma sát khoái cảm cho gã.

“Đoàn trưởng, đoàn trưởng, không tốt rồi, doanh địa bốc cháy rồi…..” Mễ Khắc đang tận hưởng khoái cảm, ngoài trướng bỗng truyền tới tiếng kêu của thủ hạ.

Bất luận kẻ nào bị quấy rầy vào thời khắc mấu chốt này, tâm tình đều không thể tốt được. Mễ Khắc nghe tiếng nhíu mày, thân thể vẫn tiếp tục lộng hành trên người thiếu nữ, trong miệng phẫn nộ chửi lớn: “Con mẹ nó, doanh địa bốc cháy các ngươi không thể dạp tắt sao? Lão tử đang tận hưởng, cút đi!”

“Đoàn trưởng, thế lửa rất lớn. Ngài mau ra đi, còn có địch nhân tập kích chúng ta!”

Bên ngoài trướng lại truyền đến tiếng kêu, Mễ Khắc vừa nghe thấy lời này, dâm tính cùng tức giận tức thì tiêu tán. Gã từ trên người thiếu nữ bò dậy, khẩn cấp mặc y phục, cầm lấy kiếm chạy ra khỏi doanh trướng.

Lúc này trong doanh địa có một nửa đã bốc cháy lớn, doanh địa nô lệ phía sau cùng càng là một mảnh hỗn loạn. Mễ Khắc quơ tay tóm lấy kiếm sĩ gầy gò vừa báo cáo với mình, phẫn nộ hỏi: “Mẹ nó, ngươi nói cho ta biết sao lại thế này. Chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Đoàn trưởng, phía trước doanh địa có một nhóm kị sỹ đến tập kích. Trong doanh bị người châm lửa, doanh địa giam giữ nô lệ toàn bộ đã bị người thả ra, một ít nô lệ đang muốn nhân cơ hội chạy trốn!” Kiếm sĩ gầy gò khẩn trương trả lời.

“Mẹ nó, lập tức thông báo toàn bộ kiếm sĩ đến phía trước doanh địa tập hợp. Xạ thủ tới trấn áp nô lệ cho ta, ai dám can đảm phản kháng giết chết không tha!” Mễ Khắc trước hoảng sợ sau thì chửi bới, rút kiếm chạy về phía trước doanh địa.

Trú địa của Địch Lạp nô nãi đoàn rất có quy mô, phần phía trước cùng phần giữa là nơi ở của đoàn trưởng cùng thành viên nô lệ đoàn, phía sau là doanh địa của nô lệ. Có trên bốn trăm nô lệ, trong đó đáng giá nhất là tinh linh mỹ nữ cùng phần lớn thợ thủ công ải nhân.

Phía trước doanh địa, Diệp Phong người khoác áo choàng màu đen, cưỡi trên chiến mã màu đen, tay cầm Quang Minh Chi Kiếm, trong miệng ngậm Thanh Sảng Tiêu Hồn. Hắn đang nhàn nhã nhìn Khải Đặc, Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi, Ai Đức bốn người dẫn Liệt Diễm kỵ sĩ đang cùng với hai trăm nhị giai kiếm sĩ chém giết.

Kiệt Nã Tư cưỡi ngựa ở phía bên phải đoàn trường, thiết cung trong tay mỗi lần phát tiễn đều có thể giết chết hoặc bị thương một gã địch nhân. Thấy Ba Nhĩ tay nắm chặt thiết côn đứng ở bên toát mồ hôi lạnh, cảm khái nếu là chính mình bị tiễn này tập kích, khẳng định là không hay. Y bây giờ mới chỉ học Hỗn Thế Hung Linh Côn, không có học tập công pháp, cho nên thực lực rất yếu.

Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi đứng sóng vai, đứng ở bên trái thiếu gia ba thước. Thiếu gia giao cho nàng nhiệm vụ là giám sát U Nguyệt Nhi, không thể để U Nguyệt Nhi trốn mất. Đối với Lộ Lộ biết Vô Ảnh Vô Tung Bộ và một chút học thuật mà nói, thu thập U Nguyệt Nhi rất dễ dàng.

Tĩnh Hương cưỡi ngựa nhìn bọn người Khải Đặc phía trước chém giết, cùng với Kiệt Nã Tư không ngừng bắn tên, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nàng cuối cùng đã biết cầm thú nam tước vì sao đối với lần cướp đoạt này cực kỳ chắc chắn.

Từ lúc triển khai chiến đấu tới giờ, ngoại trừ cầm thú nam tước cùng hai người thị nữ và Ba Nhĩ không có hiển lộ thực lực, thì thực lực mọi người còn lại đều khiến Tĩnh Hương giật mình không ngớt. Khải Đặc, Lạp Phỉ Nhĩ hai kỵ sĩ với chiến trận ngũ thức, La Phi với Kinh Hồn tam thức, Ai Đức với Lôi Đình tam thức, dều là võ công cường đại mà nàng tới bây giờ mới thấy.

Mễ Khắc dẫn dắt một bộ phận kiếm sĩ tập trung phía sau, chạy tới phía trước doanh địa, đã thấy kiếm sĩ bên mình cùng kiếm sĩ bên địch đang chém giết. Gã quan sát nhân số đối phương không được một nửa bên mình, nhất thời yên tâm một chút, mở miệng hét lớn: “Tất cả thành viên nô lệ đoàn nghe lệnh, nhanh chóng tập hợp gần ta.”

Những kiếm sĩ đang chiến đấu thấy đoàn trưởng kêu gọi, đều bỏ đối thủ nhanh chóng lui về phía sau, chạy tới tập hợp trước mặt đoàn trưởng.

Khải Đặc thấy thế lập tức hạ lệnh Liệt Diễm kỵ sĩ lập đội hình, cùng địch nhân bảo trì khoảng cách hai mươi thước, hình thành trận thức ‘Truỳ hình’. Lạp Phỉ Nhĩ, Ai Đức, La Phi ba người lùi về bên trái trận thức, để khỏi trở ngại kỵ sĩ tấn công. Kiệt Nã Tư cũng ngừng bắn tên.

“Hắc hắc, chính chủ cuối cùng còn biết đi ra.” Diệp Phong nhìn Mễ Khắc cười gian xảo. Trước khi hành động hắn dựa vào tốc độ của Tiêu Diêu Càn Khôn Bộ, tiến vào doanh địa châm lửa. Trong lúc giải quyết nơi giam giữ nô lệ đoàn, thì phát hiện trong doanh trướng Mễ Khắc truyền ra tiếng giãy dụa cầu cứu, biết lão tiểu tử này khẳng định là đang chơi đùa nữ nhân.

Lần này kế hoạch của Diệp Phong trước tiên chính là tạo ra hỗn loạn ở doanh địa Mễ Khắc, cung cấp cho những nô lệ cơ hội chạy trốn, làm cho bọn họ bạo động, khiến cho Mễ Khắc phải chia nhân thủ tới trấn áp nô lệ. Như vậy có thể giảm thiểu ưu thế nhiều người của hắn.

Toàn bộ kiếm sĩ dưới tay tập hợp, đại khái có trên hai ba trăm người, so với đối phương nhiều gấp bội. Mễ Khắc trong lòng ổn định, bắt đầu cẩn thận đánh giá khinh kỵ trang bị khải giáp bằng thép cứng, quan sát cẩn thận Liệt Diễm kỵ sĩ, thấy rằng cho tới giờ chưa thấy qua, không nhin được nghi hoặc hỏi: “Kỵ sĩ đối diện, các ngươi là ai?”

“Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn!” Khải Đặc mở miệng vênh váo nói rõ thân phận.

Mạt La đế quốc khi nào có Tư Lược đoàn? Mễ Khắc nghe vậy trong lòng nghi hoặc, nhíu mày cả giận nói: “Các ngươi nếu là Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, tại sao lại tới chỗ ta làm loạn? Chẳng lẽ các ngươi không biết bá tước tỉnh đông bắc Mạt La đế quốc Ốc Đặc – Khố Lỗ là tỷ phu của ta hay sao?”

“Ốc Đặc - Khố Lỗ là ai?” Diệp Phong cùng những người tư lược đoàn sôi nổi bàn tán, không biết người Mễ Khắc nói là ai.

Tĩnh Hương nhíu mày nói với Diệp Phong: “Lần này chúng ta hình như tìm tới phiền phức rồi. Ốc Đặc - Khố Lỗ bá tước tỉnh đông bắc có một dải lãnh đại lớn, thủ hạ có khoảng hai vạn hộ vệ.”

“Ồ, nguyên lai là có hậu thuẫn vững chắc như vậy, khó trách vừa mới nghe chúng ta là người Mạt La liền lập tức nổi giận!” Diệp Phong buồn cười lẩm bẩm, khuôn mặt ra vẻ không có gì.

Quang Minh đại lục là quốc gia đặc biệt ngoại trừ thành trấn bên ngoài, có tước vị quý tộc, còn có thể đạt được phong địa do quốc vương ban thưởng. Ngoại trừ hàng năm theo quy định phải giao nộp thuế kim cho quốc vương, tuân thủ pháp luật đế quốc, tước sĩ tại lãnh địa của mình, có quyền lực tuyệt đối.

Bất quá phong địa thông thường là vùng hoang vu không được quốc gia chiếu cố không tới, thường thường phải một vài đời phát triển mới có thể lên tới phồn vinh. Đó cũng là một loại thủ đoạn phát triển quốc gia, giống như Lạc Khắc vậy, tại đế đô là quan to đại quý tộc có quyền thế, căn bản không có tâm tư tới cái loại lãnh địa hoang vu này kinh doanh.

“Các ngươi, ai là đoàn trưởng đứng ra cho ta. Mau nói vì sao tới chỗ ta làm loạn!” Mễ Khắc hung hăng quát tháo, Gã còn chưa thấy có người Mạt La nào biết danh tiếng của tỷ phu mà không nể mặt. Bá tước có hai vạn hộ vệ, cả Mạt La cũng chỉ có vài vị, tổn thất hôm nay nhất định bắt hỗn đản này bồi thường.

“Lão tử chính là đoàn trưởng.”Diệp Phong khẽ cười một tiếng, thúc ngựa từ bên phải liệt diễm kỵ sĩ đi tới, nhìn Mễ Khắc cười mắng: “Ngươi có phải là kẻ ngu không? Có biết Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn là làm gì hay không? Nói cho ngươi tên tuổi lại còn hỏi chúng ta tới làm gì? Ngươi không có mắt hả?”

## 32. Chương 032 – Phong Thu Ca Xướng Nô Đãi Chủ Nghĩa

Mễ Khắc không nghĩ tới đoàn trưởng trẻ tuổi trước mắt này, biết danh tiếng của tỷ phu mình còn dám càn rỡ như vậy. Lẽ nào hắn coi những kiếm sĩ dưới tay mình đều là đồ vô dụng sao? Càng nghĩ càng phẫn nộ, Mễ Khắc chỉ vào Diệp Phong cao giọng quát lớn: “Tốt lắm, ngươi rất có dũng khí! Kiếm sĩ đâu giết cho ta, ai có thể tiêu diệt đoàn trưởng này, thưởng một vạn kim tệ.”

Những kiếm sĩ nghe thấy giết chết đoàn trưởng đối phương là có thể có phần thưởng một vạn kim tệ, thi nhau động tâm, theo lời nhận lệnh, lũ lượt huy kiếm hướng về phía Diệp Phong.

Khải Đặc thấy địch nhân đánh về phía lão đại, lập tức hạ lệnh Liệt Diễm kỵ sĩ tấn công. Lạp Phỉ Nhĩ, la Phi, Ai Đức cũng đều từ cánh trái xông lên.

“Muốn thưởng tiền thì xông đến lão tử đi!”

Diệp Phong rút kiếm khỏi vỏ, tung người nhảy xuống chiến mã, xông vào đoàn kiếm sĩ đối phương. Quang Minh chi kiếm trong tay, nào đâm, chém, bổ, chiêu thức tàn nhẫn, tốc độ nhanh mạnh, giống như mây trôi nước chảy kéo theo kiếm khí màu trắng bay lượn, địch nhân đến gần đều khó thoát khỏi vận rủi.

Khải Đặc cùng Liệt Diễm kỵ sĩ dùng trận thức ‘Truỳ hình’, thi triển ‘Trùng phong phá trận’ đánh vào đoàn kỵ sĩ. Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi, Ai Đức ba người hình thành một tam giác nhỏ, trùng sát tại cánh trái Liệt Diễm kỵ sĩ. Kiệt Nã Tử cũng lại bắt đầu bắn tên.

“Đều đi tìm chết!”

Mắt thấy kiếm sĩ địch nhân hướng về phía mình không cần mạng, trên mặt Diệp Phong lộ ra nụ cười lạnh tàn khốc, quát nhẹ một tiếng, huy kiếm bức lui kiếm sĩ xung quanh. Hắn vận hành chính khí trong cơ thể, hai tay cầm kiếm cắm vào mặt đất, kiếm khí màu trắng lập tức lấy Quang Minh chi kiếm làm trung tâm, xuôi theo mặt đất điên cuồng tấn công ra tứ phía, khiến mặt đất xé rách hiện ra từng đường nứt. Không ít kiếm sĩ bởi vì hai chân bị thương bởi kiếm khí mà ngã xuống đất kêu đau đớn.

Diệp Phong lại quát nhẹ một tiếng, rút kiếm ra giương lên đỉnh đầu, toàn thân chính khí phát tán ra ngoài, hình thành một đạo khí đoàn vây quanh lấy hắn. Kiếm khí vừa mới tấn công vào mặt đất giống như nhận được điều khiển, nhanh chóng bay lên trên không trung, mang theo vô số đất đá mãnh liệt bốc lên, đưa mười mấy tên kiếm sĩ trong vòng trăm thước quanh thân bị bắn giống như tổ ong vò vẽ, kêu lên thảm thiết ngã xuống đất.

Địa kiếm quyết, đệ nhị thức, Thạch Thổ Phi Thăng, dùng kiếm khí dẫn dắt đất đá hất tung lên, sử dụng thích hợp nhất khi bị vây công trên mặt đất.

Ngoại trừ thành viên Tư Lược đoàn đã thấy qua Diệp Phong biểu hiện võ công cường hãn, Tĩnh Hương cùng với Mễ Khắc cấp bậc kiếm sĩ đều bị chiêu thức mạnh mẽ như vậy làm cho trợn mắt há mồm.

Hoá ra Lôi Ân lợi hại như vậy sao? Tĩnh Hương trong lòng thì thầm, hai con mắt sững sờ nhìn Diệp Phong. Đã quên mất chính mình là một thất giai điện hệ pháp sư, lúc này nên trợ trận phe mình…..

Bọn người Khải Đặc thừa dịp các kiếm sĩ giật mình phân tâm, tăng tốc chém giết, chiến trận ngũ thức luân phiên thi triển, xen lẫn với cương thương liệt diễm giống như rắn lửa tung hoành khắp nơi. Chưa tới vài vòng thời gian, toàn bộ những kiếm sĩ còn lại đều bị giải quyết. Mễ Khắc sớm thấy tình thế không ổn liền xoay người chạy tới khu nô lệ phía sau doanh địa, muốn triệu tập xạ thủ nghênh địch.

Đáng tiếc, bọn người Diệp Phong không có để cho gã đạt được ý muốn. Trước khi chạy tới khu nô lệ phía sau doanh địa, bọn người Diệp Phong cùng với cương thương liệt diễm kỵ sĩ cũng theo tới xông vào trong nhóm xạ thủ.

Tiêu Diêu Càn Khôn Bộ, Chân Khí Toàn Long Chỉ, Thiên Địa Phách Hoàng Quyền, Như lai Thiên Phật Thủ, Như Ảnh Tuỳ Hình Thối, Truy Phong Cuồng Long Toản. Diệp Phong trong lúc huy kiếm giết địch, các thức các dạng tuyệt chiêu tuỳ thời phát ra, khiến cho Tĩnh Hưnơg cùng với địch nhân và các nô lệ đều nhìn hắn giật mình. Khó có thể tin một người có thể có nhiều võ công cường hãn hung mãnh như vậy.

Mễ Khắc quan sát tình thế nguy hiểm phe mình, trong lòng biết đại thế đã mất, ôm hận liếc mắt nhìn Diệp Phong, triệu hoán ra tứ giai ma sủng ‘Hắc vũ ngốc thứu’ cao trên hai mét, chở hắn phi không chạy trốn, trong miệng hét: “Đoàn trưởng Tư Lược đoàn, món nợ này ta sớm muộn gì cũng tính toán với ngươi, chúng ta đi hãy chờ xem!”

“Đồ chết tiệt, sau này lão tử nhất định phải có phi hành bộ đội, xem bọn chúng chạy trốn như thế nào!” Diệp Phong nhìn Mễ Khắc kêu gào chạy trốn trên không trung, chửi bới thập phần căm tức. Lần trước chính bởi vì Phất Lan Hoa có vong linh cự long có thể bay, để lão chạy thoát, lần này Mễ Khắc lại sử dụng chiêu này, thật sự là khiến Diệp Phong tức giận.

Tĩnh Hương nhìn Mễ Khắc cưỡi ‘Hắc vũ ngốc thứu’ nhanh chóng bay khỏi, đột nhiên giật mình nghĩ tới chính mình đợc mời tới, đã quên hỗ trợ. Nếu niệm chú sớm một chút, khẳng định có thể sử dụng điện hệ ma pháp đem Mễ Khắc đánh rơi xuống. Đáng tiếc bây giờ ‘Hắc vũ ngốc thứu’ bay đi quá nhanh, nàng muốn niệm chú thi phóng ma pháp đã không kịp rồi.

Kết thúc chém giết, phần đông nô lệ của Địch Lạp nô nãi đoàn thấy Mễ Khắc hay ngược đãi bọn họ bị đánh chạy, trong lòng cao hứng, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng Quang Minh kiếm sĩ cường đại này cùng thủ hạ của hắn, sẽ đối đãi với mình như thế nào.

Tĩnh Hương nhìn thi thể một trăm tên xạ thủ trên mặt đất, trong lúc cảm khái võ công khác thường của cầm thú nam tước. Cũng là đối với thủ hạ của hắn thập phần bội phục, tiểu bộ đội này đặt trong quân chính quy đều có thể gọi là vương bài.

Trong chúng nô lệ, điện tinh linh, phong tinh linh và tinh linh mỹ nữ các hệ, cùng với nam ải nhân thân cao khoảng hai mét, số lượng chiếm hơn một nửa, còn lại đều là nhân tộc nữ tính rất có tư sắc.

Diệp Phong nhìn tinh linh mỹ nữ cùng ải nhân, trong lòng thầm sảng khoái, châm một cái Thanh Sảng Tiêu Hồn, nói với chúng nô lệ: “Chư vị, từ hôm nay chủ nhân của các ngươi không phải là Mễ Khắc, mà là ta Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ nam tước, đoàn trưởng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn. Chỉ cần các ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta, ta có thể cam đoan không đem các ngươi bán đi, cho các ngươi ăn no, ở ấm. Nhưng nếu có ai dám can đảm phản kháng không phục, hậu quả của hắn nhất định sẽ thập phần thê thảm. Ta sẽ cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!”

Chúng nô lệ nghe xong câu trước, đều không tin có người sẽ cho nô lệ ăn no mặc ấm. Nghe xong hai câu sau đều thay nhau rùng mình một cái, cúi đầu không dám nhìn Diệp Phong, sợ đắc tội tới kiếm sĩ cường đại này.

Diệp Phong quan sát rất nhiều nô lệ căng thẳng không lên tiếng, phân phó Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ, La Phi bốn người, dẫn theo Liệt Diễm kỵ sĩ giải đám nô lệ tới doanh trướng phía trước không có đốt cháy, thu hoạch chiến lợ phẩm.

“Lôi Ân đoàn trưởng, chúng ta bây giờ chỉ có một trăm người, lưu lại nhiều nô lệ như vậy không quá ổn thoả chứ? Nếu bọn họ bạo động chúng ta sẽ rất phiền hà!” Tĩnh Hương nhìn nô lệ bị giải đi, hướng Diệp Phong hỏi:“ Còn có Mễ Khắc chạy trốn nữa khẳng định sẽ đi tìm Ốc Đặc. Nếu Ốc Đặc dẫn người đến tìm phiền toái, người chuẩn bị làm sao bây giờ?”

Diệp Phong nghe vậy miệng thả ra một làn khói, cười nói:“ Nhìn những nô lệ bộ dạng khẩn trương như vậy, thì biết bọn họ đã bị Mễ Khắc ngược đãi quen rồi. Bọn họ đã kiến thức thực lực của chúng ta, cho bọn họ mấy lá gan nữa cũng không dám bạo động. Điểm ấy không cần lo lắng. Còn về Ốc Đặc cũng không cần để ý tới y. Ta là đoàn trưởng Tư Lược đoàn do quốc vương thân phong, y dám làm gì ta? Vả lại là một bá tước mà thôi, chỉ đáng làm tôn tử của ta!”

Tĩnh Hương nghe xong Diệp Phong nói câu trước còn không sai, câu sau thì không lịch sự lắm, thật sự khó hiểu, chỉ còn lắc đầu chịu thua không bày tỏ thái độ nữa.

Bọn người Khải Đặc thu hoạch được không tồi, ba trăm thiết kiếm, một trăm thiết cung cộng thêm mấy trăm mũi tên, quần áo dùng trong mùa đông bốn trăm bộ, còn có thực phẩm đủ cho bốn trăm nô lệ dùng trong hai tháng, cùng với vật dụng và chăn chiếu trong doanh trướng. Nữ nhân bị Mễ Khắc cưỡng gian kia, đã tự sát.

Diệp Phong đối với lần cướp đoạt này thập phần hài lòng, mai táng thi thế thiếu nữ xong, để bọn người Khải Đặc sử dụng xe ngựa của nô lệ đoàn, mang đi tất cả những gì có thể sử dụng. Một đám người cùng nô lệ li khai dãy núi Qua Nhĩ bao la hùng vĩ, quay trở lại Hồ Lô sơn cốc

Dưới bầu trời đêm, Diệp đại đoàn trưởng ôm Lộ Lộ trong lòng, đang cưỡi chiến mã, nghe mùi thơm nhàn nhạt phát ra trên người Lộ Lộ. Hắn quay đầu nhìn chiến lợi phẩm cùng nô lệ, trong lòng quả thực thoải mái tự nhiên, trong miệng vô sỉ mang ‘Cộng sản chủ nghĩa hảo’ thay đổi từ ngữ, cười hề hề ngâm nga: “Nô lệ chủ nghĩa hảo….. Nô lệ chủ nghĩa hảo…..”

## 33. Chương 33 - Xạ Thủ Trung Đội, Chú Tạo Trung Đội

Ốc Đặc - Khố Lỗ, thất giai cực điện kỵ sĩ, cao lớn gầy gò, tóc đỏ khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ đường hoàng.Ba mươi tuổi hắn kế thừa phụ thân thế tập tước vị bá tước, đến năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, quản lý lãnh địa gia tộc trật tự kỷ cương. Hắn co thực lực cường đại, trong tầng lớp quý tộc tại Mạt La đế quốc có một địa vị vững chắc.

Lãnh địa của Ốc Đặc bá tước nằm ở phía tây tỉnh Đông Bắc Mạt La đế quốc. Mức độ phồn thịnh trong lãnh địa không thua kém bất cứ thành thị to lớn nào. Phủ đệ toạ lạc tại thành trì ở trung tâm lãnh địa.

Lúc này, Mễ Khắc cưỡi Hắc Vũ Ngốc Thứu chạy trối chết tới đây. Tại đại sảnh đang rơi lệ đầy mặt kể khổ với tỷ phu, nói đoàn trưởng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn bá đạo như thế nào, hung tàn ra sao. Chính mình đã báo ra danh tính của tỷ phu, đối phương đều không tính đến.

Ốc Đặc này cái gì cũng tốt, đúng là thể diện càng cần thiết. Luận quan hệ thuộc về đảng phái của Uy Nhĩ nguyên soái, cùng với Lạc Khắc tể tướng không hợp. Hắn sớm đã nghe qua cầm thú nam tước cháu của tể tướng, về cái việc phong chức làm đoàn trưởng Tư Lược đoàn. Bất quá không nghĩ tới cầm thú nam tước lại cướp đoạt tiểu cữu tử của hắn trước nhất. Nói ra danh tính của hắn cũng không tính đến, quả thực là khinh người quá đáng.

“Tỷ phu, lần này toàn bộ gia sản của đệ đều bị huỷ trong tay Lôi Ân. Người nhất định phải làm chủ cho ta….. ô ô…..” Mễ Khắc khóc không thành tiếng cầu khẩn.

Ốc Đặc nhìn tiểu cữu tử bất thành tài này, thở dài một tiếng bất đắc dĩ, khuyên nhủ: “Đừng khóc nữa, chuyện này ta nhất định sẽ ra mặt giùm ngươi.”

“Cảm tạ tỷ phu….. Cảm tạ tỷ phu….. Chúng ta khi nào thì đi tìm Lôi Ân báo thù?” Mễ Khắc nghe tỷ phu chịu hỗ trợ, lập tức ngừng khóc, vội vàng không kịp đợi đã hỏi khi nào thì đi báo thù.

“Gấp cái gì? Nhìn tình cảnh của ngươi một chút. Hiện tại ngươi ngay cả Lôi Ân ở địa phương nào đều không biết, làm cách nào tìm hắn báo thù? Đợi điều tra rõ ràng nơi ở của hắn hãy nói. Lần này ta tự mình dẫn người hành động. Ngươi nhớ lấy cho ta không được truyền ra ngoài, nếu không quốc vương cùng tể tướng đều sẽ không buông tha cho ta!” Ốc Đặc nhíu mày quát nhẹ.

“Vâng, vâng, tỷ phu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.” Mễ Khắc nghe tỷ phu nói sẽ tự thân xuất mã, lập tức vui mừng lên tiếng. Trong đầu gã hiện lên kết cục của cầm thú nam tước khi rơi vào tay hắn.

Diệp Phong đem nô lệ mang về Hồ Lô sơn cốc, mang y phục mùa đông đoạt được cho bọn họ thay, an bài tại phía sau sơn cốc, đồng thời cung cấp cho họ ăn uống đầy đủ. Hắn cảm giác mùa đông khiến cho họ ở trong doanh trướng không phải là kế sách lâu dài. Vì vậy mệnh lệnh cho đám ải nhân nô lệ ở vách núi phía sau khai phá một sơn động, để tất cả nô lệ ở trong động, đồng thời chế tạo một cái động rộng lớn.

Hiện tại nô lệ trong cốc là nơi nam ải nhân cùng với một trăm gã tinh linh ở. Còn một trăm năm mươi nữ tinh linh, một trăm sáu mươi ba nữ nhân toàn bộ xanh như tàu lá. Đại đoàn trưởng vừa nhìn thấy bọn họ liền cho ăn no ở ấm. Trong lòng họ rất cảm kích đối với vị chủ nhân không giống như những người khác này.

Trước kia Mễ Khắc chưa bao giờ cho họ ăn no, bình thường còn luôn ngược đãi họ. Hiện tại bọn họ đã quen bị nô dịch ngược đãi, khi sinh hoạt được cải thiện, trong lòng tất nhiên cao hứng.

Diệp Phong đối với việc cuộc sống của các nô lệ được cải thiện một chút thì dáng vẻ cao hứng, trong lòng cảm khái không thôi. Mục đích hắn cho nô lệ ăn no mặc ấm, chính là không muốn để bọn họ phát sinh ngoài ý muốn, có tinh lực lao động cho mình mà thôi.

Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ ba kẻ bại hoại này, vừa mới đem nô lệ áp trở về trong sơn cốc, đã muốn dẫn Liệt Diễm kỵ sĩ đi hưởng thụ tinh linh mỹ nữ, nhưng Diệp Phong không cho. Hắn nhắc nhở ràng, tinh linh mỹ nữ cần phải thành lập tinh linh xạ thủ trung đội. Cho nên bọn họ đành phải thay đổi mục tiêu đi hưởng thụ nữ nhân xinh đẹp.

Mễ Khắc vì muốn để tinh linh mỹ nữ bán được giá, vẫn không có làm vấy bẩn sự trong trắng của các nàng. Còn đám nữ nhân kia đã sớm trở thành nô lệ tình dục cho các thành viên Nô Nãi đoàn. Do đó nữ nhân bị bọn Khải Đặc xâm phạm cũng tuyệt không có phản kháng, mặc cho bọn họ phát tiết trên người mình.

Tĩnh Hương đối với sự dâm loạn của bọn Khải Đặc có chút bất mãn, đề nghị với Diệp Phong bảo hắn ngăn trở hành vi của bọn Khải Đặc. Diệp Phong lại không quan tâm đến đề nghị của nàng, đối với hành vi của bọn Khải Đặc cũng mắt nhắm mắt mở, thấy thì nói vài câu, không thấy thì giả bộ hồ đồ.

Đồng dạng thân là nam nhân háo sắc, Diệp Phong rất hiểu rõ nỗi thống khổ không có nữ nhân của bọn người Khải Đặc trong khoảng thời gian này. Hắn chính mình có Lộ Lộ cùng món đồ chơi U Nguyệt Nhi. Thủ hạ muốn chơi đùa tinh linh mỹ nữ không được, nữ nhân nô lệ lại không cho, hắn đoàn trưởng này sợ rằng sẽ phải nhận hắc đao của thủ hạ mất.

Tĩnh Hương đối với bọ Khải Đặc không biết làm thế nào, chỉ phải ra vẻ không nhìn thấy, thực hiện chức trách của mình. Nàng mỗi ngày tính toán giá trị những vật phẩm Tư Lược đoàn cướp được, lập sổ ghi chép, để tương lai giao nộp cho quốc vương.

Từ khi nô lệ tiến vào cốc đến giờ, đã được thời gian nửa tháng. Vào sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong nghĩ đến vấn đề thu hút linh ngưu chiến sĩ, sai Lạp Phỉ Nhĩ cùng với La Phi đi tới thú nhân vương quốc. Đồng thời giao cho La Phi tối thiểu cũng phải chiêu mộ được năm mươi linh ngưu chiến sĩ. Bọn họ thấy điều kiện có thể làm được liền đáp ứng.

Vào giữa trưa, mặt trời mùa đông lên cao, làm cho khí trời lạnh lẽo có chút hơi ấm. Phía sau sơn cốc, Diệp Phong đang khoác áo choàng màu đen, ngồi trên ghế tựa mà U Nguyệt Nhi chuẩn bị cho hắn, vừa hút thuốc vừa hưởng thụ Lộ Lộ xoa bóp vai hắn.

“Đoàn trưởng, toàn bộ tinh linh nô lệ đã dẫn đến.”

Cầm đầu tinh linh là Kiệt Nã Tư tay nắm thiết cung, cao hứng dắt theo một trăm năm mươi người đã thay đổi y phục mùa đông mới. Tinh linh mỹ nữ tắm rửa sạch sẽ, đi tới trước mặt Diệp Phong.

Cướp đoạt Địch Lạp Nô nãi đoàn, mục tiêu lớn nhất của Diệp Phong chính là muốn có tinh linh xạ thủ cùng thợ thủ công ải nhân. Cho nên hôm qua giao cho Kiệt Nã Tư một nhiệm vụ may mắn lại lãng mạn, cho phép gã lãnh đạo một trăm tinh linh mỹ nữ làm thành tinh linh xạ thủ trung đội. Đến lúc đó sẽ dạy bọn họ tu luyện công pháp chân khí cùng tiễn thuật.

Bất quá điều này cũng có điều kiện. Diệp Phong yêu cầu gã vô luận sử dụng biện pháp gì, đều phải lấy ra một đội tinh linh xạ thủ trung thành. Tức là bảo gã đem tất cả tinh linh mỹ nữ đều thu vào làm lão bà. Chỉ cần các nàng chịu trung thành, cũng không quan hệ.

Như thế này vừa có thể luyện võ học Trung Hoa, lại có thể làm chuyện tốt với một trăm tinh linh mỹ nữ do đoàn trưởng cấp cho mình, Kiệt Nã Tư lúc ấy cảm động thiếu chút nữa đã ôm đoàn trưởng hôn một cái.

Nhả ra một hơi khói, Diệp Phong chỉ trên mặt đất bên trái đặt một đôi thiết cung, nói với chúng tinh linh mỹ nữ:” Tinh linh đều là xạ thủ trời sinh. Hôm nay ta cho các ngươi tập hợp, là muốn từ trong các ngươi tuyển ra một trăm tinh linh xạ thủ. Hy vọng các ngươi đều cố gắng thi triễn tiễn thuật, bởi vì năm mươi người không trúng tuyển toàn bộ phải đi làm nô lệ, hiểu chưa?”

Tinh linh cho tới nay chú trọng nhất là trinh tiết. Chúng tinh linh mỹ nữ nghe vậy nhất thời khẩn trương, đều mở miệng biểu thị đã hiểu. Dưới sự chỉ huy của Kiệt Nã Tư từng người tới cầm lên thiết cung, biểu diễn tiễn thuật cho Kiệt Nã Tư và Diệp Phong quan sát.

“Thiếu gia, lão gia gửi thư tới!” Ba Nhĩ trong miệng la, từ trước sơn cốc chạy bộ đến trước thiếu gia, mang một cuộn giấy giao cho thiếu gia.

Diệp Phong vừa nhìn cuộn giấy thì biết lão đầu tử dùng tín điểu truyền tin. Buổi tối hôm hắn quyết định chọn Hồ Lô sơn cốc làm nơi trú quân, đã bảo Ba Nhĩ thả tín điểu truyền tin tới cho lão đầu tử.

Mở cuộn giấy ra, Diệp Phong xem nội dung trên mặt xong liền nhíu mày. Lão đầu tử vừa thông tri cho hắn, bệ hạ La Nhĩ có phái mật thám giám thị hắn, bảo hắn đừng làm ra việc gì quá mức, chọc tức quân uy, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng.

Xú quốc vương này tai mắt còn nhiều ghê. Đợi xem lão tử sau này thu thập chúng như thế nào. Diệp Phong nhả ra một hơi trong lòng suy tính, sai Ba Nhĩ mang cuộn giấy thiêu hủy, đem thả tín điểu truyền tin cho lão đầu tử, tỏ ý đã nhận được thông tin.

Tinh linh không hổ là xạ thủ trời sinh, hầu hết tinh linh mỹ nữ tiễn thuật cơ hồ khả năng tương đương nhau. Kiệt Nã Tư phải mất rất nhiều sức lực mới đưa phân ra yếu mạnh. Từ quang, thuỷ, hoả, điện, phong ngũ hệ trong mỗi hệ chọn ra hai mươi người, còn lại năm mươi người bị loại trừ.

Đa số những tinh linh mỹ nữ trong lúc bắn tên thì trong lòng nặng nề, sợ hãi không trúng tuyển phải đi làm nô lệ. Bây giờ kết quả xuất hiện lập tức có người vui mừng có người lo âu, một ít kẻ thất bại sợ hãi thậm chí bắt đầu khóc lóc.

“Khụ khụ!”

Diệp Phong nhìn những kẻ thất bại ấy khóc lóc buồn cười ho khan hai tiếng, đứng dậy quát: “Tiễn thuật của các ngươi đều không tồi, bổn đoàn trưởng thập phần hài lòng. Lần này những mỹ nữ không có thông qua đều không phải đi làm nô lệ, tạm thời đảm nhiệm thị nữ Tư Lược đoàn, nghe chỉ thị từ Lộ Lộ!”

“Cảm ơn đoàn trưởng đại nhân….. Cảm ơn đoàn trưởng đại nhân…..” Năm mươi tinh linh mỹ nữ thất bại nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, hướng tới Diệp Phong nói lời cảm tạ.

Diệp Phong nhìn các nàng, đối với tinh linh mỹ nữ đã thông qua hô:“ Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là tinh linh xạ thủ Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, sẽ không bị đối đãi như nô lệ nữa. Đều phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nghe Kiệt Nã Tư chỉ huy, rõ chưa?”

“Rõ!” Tinh linh mỹ nữ thông qua đều lĩnh mệnh. Thời gian dài làm nô dịch tại Nô nãi đoàn, các nàng đã có thói quen nghe mệnh lệnh từ chủ nhân. Huống chi bây giờ có thể không phải làm nô lệ, tất nhiên sẽ không có ý kiến phản đối.

Diệp Phong nhìn Kiệt Nã Tử, nhẹ giọng cười nói: “Sau này vấn đề trung thành của các nàng, ta đều giao cho tiểu tử ngươi. Ngươi muốn làm thế nào đều không có vấn đề. Bất quá nếu như ngươi làm không ổn, để các nàng nảy sinh phản nghịch, coi chừng ta thiến ngươi đó!”

“Hắc hắc, đoàn trưởng ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng.” Kiệt Nã Tư mang theo cảm kích cam đoan, nhìn về những tinh linh mỹ nữ thần tình đều là hạnh phúc tươi cười. Nếu có thể mang những mỹ nữ này đều thu lấy, gã có thể so sánh với ngựa giống siêu cấp nói tới trong tiểu thuyết giả tưởng.

Để Kiệt Nã Tư dẫn chúng tinh linh mỹ nữ trở về. Diệp Phong phân phó Lộ Lộ trở về phòng ở, mang tới cho hắn phương thiên họa kích cấu đồ vẽ vài ngày mới miễn cưỡng thành công. Rồi hắn mệnh lệnh Khải Đặc cùng Liệt Diễm kỵ sĩ mang ải nhân dẫn tới trước đứng mặt mình, mở miệng nói:“ Lạc Tư, lão tới xem bức tranh này.”

Lão ải nhân tóc vàng râu quăn, Lạc Tư – Tây Nại, vì lớn tuổi nhất, kỹ thuật chú tạo cao nhất, được tôn kính nhất trong chúng ải nhân. Nghe đoàn trưởng đại nhân nói xong, Lạc Tư đi bộ tới tiếp nhận cấu đồ quan sát, hai mắt nhất thời trợn ngược lên, không ngừng nhìn bức vẽ trừng trừng không chớp mắt.

Bởi vì trên cấu đồ có một cây quái thương lão chưa bao giờ thấy qua. Mũi thương hơi xiên lưỡi dao sắc bén hình lưỡi liềm, thông qua hai nhánh nhỏ liên kết với mũi thương, làm cho cây vũ khí này trên cơ sở một cây thương, trở thành vừa đâm vừa chém được. Hơn nữa thân thương đều có hoa văn đẹp mắt. Nếu có thể chế tạo ra, tất sẽ là vũ khí thực dụng được lưu truyền lâu dài.

“ Thế nào, nhìn xem phương thiên họa kích cấu đồ này của ta không tồi chứ?” Diệp Phong mỉm cười nhìn Lạc Tư hỏi.

Phương thiên hoạ kích? Lạc Tư đang nhìn chằm chằm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, nghi hoặc hỏi: “Đoàn trưởng, cái hình vũ khí trên bản vẽ này là ngài sáng tạo ra ư?”

“Đúng vậy!” Diệp Phong mặt dày vô sỉ thừa nhận phương thiên hoạ kích là hắn sáng tạo ra, lập tức lạnh nhạt hỏi: “Ngươi có tự tin chế tạo ra loại vũ khí mới này không? Nếu không được, ta đi tìm nơi khác yêu cầu!”

“Được, ta có chắc chắn, chế tạo vũ khí không có ai so với ải nhân chúng ta thành thạo hơn!” Lạc Tư nắm chặt cấu đồ, nghiêm trang bày tỏ. Sợ đoàn trường muốn để người khác chế tạo.

Những ải nhân còn lại thấy thế đều tò mò, muốn biết trên cấu đồ là vũ khí gì có thể khiến Lạc Tư khát vọng chế tạo như vậy. Bất quá ngại với đoàn trưởng đại nhân ở đây, bọn họ không dám tiến lên.

Ải nhân từ trước tới nay có tiếng là chế tạo điên cuồng. Diệp Phong sẽ lợi dụng điểm ấy để cho bọn họ dốc sức vì mình. Nhìn những ải nhân còn lại tò mò, giá hoả ha ha cười nói: “Lạc Tư, đến cho đồng bọn của ngươi xem cấu đồ đi!”

Lạc Tư nghe vậy lập tức gật đầu nhận lệnh, tới cho đồng bạn xem cấu đồ.

“Ồ….. ý tưởng phương thiên hoạ kích này của đoàn trưởng, thật sự là một sáng tạo a!”

“Ải nhân chi thần trên cao, có thể chế tạo loại vũ khí lưu truyền lâu dài như thế này, thật sự là một chủ đề đáng phô trương.”

Những ải nhân còn lại đã thấy trên cấu đồ miêu tả phương thiên hoạ kích, nhất thời vang lên một trận âm thanh giật mình thảo luận.

Diệp Phong nhìn bộ dạng những ải nhân này, trong lòng thầm khoan khoái, trong miệng hỏi: “Thế nào, các ngươi đều có tự tin chế tạo vũ khí mới này chứ? Nếu được, sau này ta còn vẽ ra vài vũ khí mới nữa cho các ngươi chế tạo!”

“Có, đoàn trưởng yên tâm giao cho chúng ta đi!” Lạc Tư cùng chúng ải nhân đều lĩnh mệnh, thập phần chờ mong nhìn xem đoàn trưởng còn có cấu đồ tân hình vũ khí gì.

Đạt được hiệu quả chính mình mong muốn, Diệp Phong lộ ra nụ cười đắc ý nói: “Rất tốt, từ nay về sau các ngươi chính là chế tạo trung đội Tư Lược đoàn, Lạc Tư là trung đội trưởng, tất cả mọi người phải nghe lão chỉ huy, rõ chưa?”

“Rõ!” Chúng ải nhân đồng thanh lĩnh mệnh. Bọn họ đối với cái gì chế tạo đội không có hứng thú, chỉ cảm thấy hứng thú với chế tạo vũ khí kiểu mới, nghe đoàn trưởng nói xong, không có ý kiến chút nào.

## 34. Chương 34 - Bạch Lang Chiến Sĩ，linh Ngưu Chiến Sĩ

Tây Nam biên giới thú nhân vương quốc, Trác Lâm thảo nguyên, Kiệt Khắc – Thi Nại Đức, trung niên bạch lang chiến sĩ, đang ra sức hướng về phía tây nam mà chạy trốn. Phía sau y khoản chừng trăm tên hôi lang chiến sĩ cũng cố gắng truy giết y.

Ở thú nhân vương quốc tình hình rất phức tạp, và tồn tại những bất đồng rất sâu sắc giữa các chủng tộc cũng như các giai cấp ở đó. Ngoài người đứng đầu vương quốc là một Hoàng Kim sư vương, mỗi thú nhân tộc đều có riêng một vua cho họ, ví dụ: hùng nhân vân, tượng nhân vương, ưng nhân vương vâng vâng và vâng vâng…...

Phục vụ dưới mỗi thú nhân tộc vương là những tộc nhân các loại. Cụ thể như, lang nhân vương cai quản hôi lang, hồng lang, bạch lang và những tộc nhân khác. Lang nhân vương có cùng dòng máu với hôi lang nhân, vì vậy hôi lang nhân có địa vị như là vương tộc trong lang nhân.

Bạch lang nhân chính là hậu duệ của hôi lang nhân, có một năng lực cao gấp hai lần so với hôi lang nhân. Do ba trăm năm trước, thủ lĩnh của bạch lang nhân, đã dẫn đầu ba trăm bạch lang nhân đứng lên chống lại người đứng đầu của hôi lang nhân. Lúc ấy, lang nhân vương nổi giận đem hết thảy bọn người đó toàn bộ giế đi. Tiếp sau thì ra lên cho tất cả truy giết toàn bộ bạch lang nhân. Tất cả đại lang nhân vương cấp dưới đều chấp hành mệnh lệnh, khiến cho bạch lang nhân có thể nói là tuyệt chủng hoàn toàn!

Các tộc vương của các thú nhân tộc tuy hiệu trung với hoàng kim sư vương, nhưng bọn họ cũng có một quyền lực tuyệt đối với các tộc nhân dưới trướng. Việc lang nhân vương muốn bạch lang nhân không còn một mống, hoàng kim sư vương không hỏi tới mà cũng không tra vấn. Cuối cùng trải qua ba trăm năm bị truy giết, bạch lang nhân hiện tại gần như đã ở trên con đường tuyệt chủng.

Bạch lang chiến sĩ Kiệt Khắc là thủ lĩnh của một tiểu bộ lạc bạch lang đang ẩn nấp sâu trong rừng. Do bộ lạc của y bị lang nhân vương hiện giờ phát hiện ra, đã ra lệnh cho hôi lang chiến sĩ đến truy giết bọn họ. Kiệt Khắc bất đắc dĩ phải dẫn bộ lạc chỉ gồm năm trăm tộc nhân mà trốn đi. Kết quả là bốn trăn tộc nhân đã bị giết chết. Y và những tên còn sống sót chạy tới Trác Lâm thảo nguyên để có thể đến được Hỗn Loạn hoang nguyên, biên cảnh của tám nước.

Do không muốn tộc nhân của mình bị thương tổn tiếp, Kiệt Khắc để bọn họ trú ở một nơi bí mật trong Trác Lâm thảo nguyên. Rồi tự mình y đi trước tới Hỗn Loạn hoang nguyên để tìm một nơi khả dĩ trú thân, và sau đó sẽ trở về liên lạc với đám tộc nhân đó.

Tuy vậy mọi việc lại diễn ra không thuận lợi như y tính toán. Hai ngày sau khi y rời khỏi nơi bí mật, thì đã bị một nhóm hôi lang chiến sĩ phát hiện, và truy giết y. Vì không muốn dẫn đám hôi lang chiến sĩ này đến nơi tộc nhân y đang trú, y chỉ còn có cách là nhắm về phía bắc mà chạy!

“ Thú nhân chi thần vĩ đại, người thật sự không thể cứu bạch lang chúng tôi ư?” Chạy, chạy cho đến một lúc Kiệt Khắc không còn sức để tiếp tục rồi đứng yên bất động, nhìn đám hôi lang chiến sĩ đang đuổi giết không tha ở phía sau. Y trong lòng cảm thấy tuyệt vọng nhỏ giọng rống to.

“Bạch lang tạp toái, ngươi chạy không thoát đâu, còn không mau chấp nhận cùng bọn ta đi về để nhận hình phạt của lang nhân vương!” Hôi lang chiến sĩ phía sau cao giọng khiêu khích.

‘Bạch lang tạp toái’ chính là cái tên mà lang nhân dùng để gọi bạch lang nhân. Cái tên gọi này thật sự là một sự sỉ nhục đối với bạch lang nhân. Kiệt Khắc thấy phía trước là bãi đất trống trơn, nghe thấy tiếng sĩ nhục phía sau, trong tâm đã quyết, thở dài một tiếng, rồi dừng lại quay người đối mặt với nhóm hôi lang chiến sĩ ở phía sau.

Một lang nhân thì gồm lang thủ nhân thân, lông mọc đầy thân, phía sau còn có một cái đuôi.

Trên người Kiệt Khắc chỉ có một cái khố dài, tay thì không có gì. So với tên hôi lang chiến sĩ trang bị quân trang, tay thì cầm một lang nha thiết bổng. Mới nhìn sơ đã biết ai chiếm ưu thế!

“Hắc hắc, bạch lang tạp toái này cuối cùng đã nghĩ thông, không còn muốn chạy trốn nữa. Các huynh đệ xông lên cùng bắt hắn về lãnh thưởng!”

“Cần chi gấp gáp vậy, trước hết phải hỏi hắn về nơi trú thân của bọn bạch lang nhân khác nữa!”

“Đúng, bạch lang tạp toái, mau nói cho đại gia ngươi biết còn có tên tộc nhân nào không? Nếu khai ra thì bọn ta sẽ không giết ngươi, còn không, hanh hanh…..”

Cả đám một trăm mười tên hôi lang chiến sĩ liền vây quanh Kiệt Khắc để y khỏi có đường trốn thoát, rồi mở miệng cười nhạo tra vấn.

“Bạch lang chiến sĩ vĩnh viễn không bán đứng tộc nhân của mình. Đồ rác rưởi cái ngươi muốn bắt ta thì động thủ đi!” Kiệt Khắc khinh thường hừ nhẹ. Y đã chuẩn bị liền chết tại nơi này, cũng muốn kéo thêm vài tên trong đó mà bồi táng!

“Cái tên tạp toái chẳng biết sống chết, các huynh đệ mau trói chân tay hắn lại, phải bắt sống hắn để còn về lãnh thưởng!” Hôi lang chiến sĩ lớn tiếng hô lên, rất nhanh tiến về phía Kiết Khắc.

Bạch lang chiến sĩ có thể như là ngũ giai cường giả, còn hôi lang chiến sĩ chỉ là tứ giai cường giả. Nhưng lại phải đối mặt với một trăm tên hôi lang chiến sĩ, Kiệt Khắc làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng. Mặc dù mỗi lần lên chỉ có tám tên, y cũng không thể nào chống lại thế trận xa luân chiến của bọn chúng, được một lúc thì toàn thân y bị thương.

“ ha ha ha, các huynh đệ mau giữ tay chân của tên tạp toái này, ngàn vạn lần đừng có giết hắn…..”

Một hôi lang chiến sĩ ở bên ngoài không cách gì công kích Kiệt Khắc cười cuồng dại, rồi sau đó một chữ "chết" vừa phát ra gã đã bị một ngọn thương cứng mang theo khí băng hàn đâm trúng vào tim

Đúng lúc đó, một tràng “moo moo” từ phía đông bắc vang lên. Một thiết trụ dài một trăm lẻ hai mét đột nhiên từ đâu bay phía đám hôi lang chiến sĩ, đã làm cho hơn một nửa số hôi lang chiến sĩ người bị thương kẻ thì chết.

Cách đó năm mươi thước về hướng đông bắc, xuất hiện một anh tuấn suất ca đang cưỡi một chiến mã trắng, khoác một bộ y phụ màu xanh, chính là Lạp Phỉ Nhĩ, đang cùng với linh ngưu chiến sĩ La Phi dẫn đầu một trăm tên linh ngưu chiến sĩ phi đến rất nhanh chóng.

“ Linh ngưu chiến sĩ, bọn ngươi vì sao đột nhiên công kích bọn ta?”

Linh ngưu nhân là một trong những chủng tộc tối cường hãn ở thú nhân vương quốc. Mấy tên hôi lang chiến sĩ bị thương mặc dù trong lòng rất phẫn nỗ, nhưng trong ngôn từ của bọn chúng không có điểm nào xúc phạm, chỉ là lớn tiếng hỏi han.

“ Bởi vì bọn ta không thích bọn ngươi vây công cả đồng bào của mình, lại còn có hành vi vũ nhục!” La Phi đang phẫn nộ liền trả lời.

“Bạch lang nhân là phản đồ của lang nhân tộc bọn ta. Tại sao bọn ta không được giết y?” Hôi lang chiến sĩ đã bắt đầu không kiềm chế được, tức giận hỏi.

“Hừ, bọn ngươi tưởng cái chuyện xảy ra ở lang nhân tộc thì mọi người trong thú nhân vương không biết sao? Bởi vì một nhóm bạch lang ba trăm năm trước phản bội, cho nên bọn ngươi phải truy giết bạch lang nhân đến lúc tuyệt chủng mới thôi. Điều đó quả thực là biến thái!” La Phi và phần đông linh ngưu chiến sĩ phía sau tỏ vẻ khinh thường hừ một tiếng.

“Thật giận, linh ngưu chiến sĩ bọn ngươi đừng nghĩ là cường tráng thì có thể vũ nhục quyết định của lang nhân vương bọn ta. Hôm nay hôi lang chiến sĩ bọn ta quyết phân cao thấp cùng bọn ngươi!” Một nửa số hôi lang nhân còn lại không bị thương thấy La Phi và đồng bọn liên tục vũ nhục lang nhân vương của chúng, tất cả đều liều mạng chạy đến, như muốn lấy lại danh dự cả lang nhân vương!

La Phi nhìn thấy bọn hôi lang chiến sĩ muốn liều mạng, vì không muốn bọn chúng cười rằng mình lấy đông hiếp ít, cho nên gã chỉ dẫn theo mười tên linh ngưu chiến sĩ ra chào hỏi bọn chúng.

“Kinh hồn tam thức, thức thứ nhất, phá quân thức!”

Xông vào giữa đám hkôi lang chiến sĩ, La phi cố ý khoe khoang trước mặt đám linh ngưu chiến sĩ phe mình bèn hét lên một tiếng lớn, sử dụng tuyệt chiêu mà đoàn trưởng dạy gã. Lấy mũi chân trái làm trọng tâm, thân hình mang theo thiết trụ xoay tròn mau chóng, chính khí vừa mới tu luyện được theo đó tán phát, nhất thời đánh chết ngay mười ba hôi Lang chiến sĩ vây quanh.

“ Cái này, cái này sao lại có thể được chứ? Tên linh ngưu chiến sĩ này không tưởng lại tu luyện Quang minh đấu khí?”

Một kích vừa rồi đã đánh ngã cả mười ba tên hôi lang chiến sĩ, làm cho những tên hôi lang chiến sĩ còn lại đại kinh. Bọn chúng không thể hình dung được một linh ngưu chiến sĩ lại có võ công như thế, lại còn có thể tu luyện đấu khi thành công, mà trước đây chưa một thú nhân nào luyện được!

Bọn linh ngưu chiến sĩ kia thấy xong chiêu này tỏ vẻ hâm mộ, nhưng không có giật mình. Bởi vì lúc La Phi trở về bộ lạc chiêu lãm bọn họ, thì đã cho bọn họ kiến thức được Quang Minh đấu khí và võ công. Thật là hâm mộ a! Tu luyện được đấu khí với thú nhân đúng là một kỳ tích. Cũng chính nguyên nhân này, mà bọn họ đã đồng ý đi theo La Phi đầu quân, chứ chưa từng gặp Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ đoàn trưởng. Và bọn họ cũng muốn mỗi ngày được uống rượu ngon, được luyện tập võ học Trung Hoa như lời kể của La Phi!

Linh ngưu chiến sĩ có thể so với lục giai cường giả. Mặc dù số lượng hôi lang chiến sĩ nhiều hơn, nhưng mà bọn chúng không còn là đối thủ của linh ngưu chiến sĩ nữa. Chỉ qua vài hiệp tất cả đều bị đánh bại.

Kiệt Khắc vẫn chăm chú quan sát bọn linh ngưu chiến sĩ, không bỏ lỡ cái cảnh La Phi xuất chiêu võ công cùng đấu khi. Khi thấy trận chiến đã kết thức, trong lòng có chút bi thương, mở miệng nói:” Linh ngưu chiến sĩ cường tráng và kỵ sĩ nhân tộc này, đạ ta đã giúp đỡ ta!”

“A a, không cần phải khách khí, ta chỉ là không vừa mắt bọn chúng lấy nhiều đánh ít, cũng như việc vũ nhục cái tên người.”

La Phi đơn giản và thành thật cười to. Quả thật gã coi trọng Kiệt Khắc bởi cái việc không khai đồng bọn ra. Khi Kiệt Khắc bị vây công, gã và Lạp Phỉ Nhĩ cùng một trăm tên linh ngưu chiến cũng đúng lúc tới nơi và nghe được những lời Kiệt Khắc nói

Lạp Phỉ Nhĩ tuy không biết rõ ràng lịch sử của lang nhân tộc, nhưng sau khi nghe xong những lời đối thoại của bạch lang chiến sĩ và La Phi, y cũng phần nào hiểu được thú nhân vương quốc không có chỗ cho bạch lang chiến sĩ. Nghĩ đến đoàn trưởng đang muốn chiêu lãm nhân thủ, Lạp Phỉ Nhĩ liền kề sat tai La Phi nói vài câu.

La Phi nghe xong rồi quan sát bọn hôi lang chiến sĩ bị trọng thương nằm trên mặt đất, rồi quay qua bọn linh ngưu chiến sĩ nháy mắt, nói:” Các huynh đệ, hôm nay chúng ta đã kết oán với lang nhân tộc. Vì thế chúng ta phải giết chết toàn bộ những tên này, để việc này không bị tiết lộ ra ngoài, làm liên lụy đến người thân!”

Lang nhân tộc luôn luôn thù dai, điều này tất cả thú nhân đều biết. Đám linh ngưu chiến sĩ nghe La Phi nói có đạo lý, liền đi theo sau, đem đám hôi lang nhân còn sống kết liễu hết thảy!

La Phi nhìn Kiệt Khắc rồi nói:” Bạch lang chiến sĩ, bọn ta là thủ hạ của Lôi Ân đoàn trưởng Tư Lược đoàn Mạt La đế quốc, đang đóng tại Hồ Lô sơn cốc ở Hỗn Loạn hoang nguyên. Nếu các hạ không có nơi trú thân, không bằng theo chúng tôi đến Hỗn Loạn hoang nguyên. Đoàn trưởng nhất định tiếp đón người như là một chiến sĩ!”

Kiệt Khắc vốn đã nghĩ tới việc đến Hỗn Loạn hoang nguyên. Nếu có thể đầu kháo một quyền quý nào đó, thì có thể đảm bảo được tính mạng của tộc nhân y. Nghe xong điều đó tâm y có chút dao động, mở miệng nói:” Ta cũng muốn cũng muốn đến Hỗn Loạn hoang nguyên, nhưng mà trong tộc ta còn có một trăm người đang trú ở một nơi bí mật. Ta trước tiên phải đi hội họp với bọn họ!”

“Ồ? Không thành vấn đề, bọn ta có thể đi cùng ngươi!” La Phi cao hứng mở miệng cười. Trong đầu suy nghĩ khi đi chỉ nói với đoàn trưởng là chiêu dụ linh ngưu chiến sĩ, giờ này lại chiêu nạp thêm hơn một trăm bạch lang chiến sĩ, lúc trở về thế nào cũng rất có mặt mũi, ha ha!

## 35. Chương 35 - Kẻ Phục Cừu, Diễm Vũ Tiêu Hồn

Hoàng hôn, vài ánh tịch dương vẫn còn sót lại đang chiếu lên mặt đất. Cách Hồ Lô sơn cốc độ tám mươi dặm về hướng tây nam, Mễ Khắc cùng với Ốc Đặc và đại đội vương bài khinh trang cực điện kỵ sĩ do Ốc Đặc chỉ huy đang nghỉ ngơi tại đây. Hắn đã điều tra được nơi trú chân của Lôi Ân, nên chuẩn bị đêm nay sẽ đột kích Hồ Lô sơn cốc, tàn sát tất cả mọi người.

“Lôi Ân, lão tử sẽ lột da lóc xương ngươi sau khi để cho ngươi chứng kiến thấy cảnh ba mỹ nhân của ngươi bị thiên hạ gian dâm cho đến chết.” Lão mập Mễ Khắc vừa nhìn về hướng Hồ Lô sơn cốc, vừa đay nghiến nhủ thầm.

Ốc Đặc nhìn nét mặt đầy vẻ thống hận của Mễ Khắc, rồi cũng quay đầu nhìn về phía Hồ Lô sơn cốc. Căn cứ vào tin tức điều tra được, thành viên của Tư Lược đoàn ở trong sơn cốc có hơn trăm người, còn lại những người khác đều là những kẻ nô bộc, vì vậy nên đối với hành động lần này, Ốc Đặc nắm chắc mười phần thắng trận.

Đại đội khinh trang cực điện kỵ sĩ của hắn, gồm một ngàn Thiên Danh kỵ sĩ và một trăm tiểu đội trưởng tất cả đều có thực lực vào hàng tam giai, mười tên trung đội trưởng có thực lực vào hàng tứ giai, hơn nữa toàn thể thành viên lại có trang bị khinh kỵ bằng cương thiết đặc chế. Nếu để đối phó với hơn trăm người thì quả thực là quá dễ dàng, bất quá trận này phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể để cho Quốc Vương và Tể Tướng biết được việc này.

Tại bên ngoài các sơn động vừa được sửa sang lại của Hồ Lô sơn cốc, Khải Đặc cùng với một trăm Liệt Diễm kỵ sĩ đang cầm trong tay những thanh Phương Thiên họa kích màu bạc sáng sáng vừa được đúc xong, trên người lại mặc các bộ giáp khinh kỵ cũng màu bạc, đứng dàn hàng trước cửa sơn cốc, trông ai nấy đều oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng.

“Lạc Tư đại thúc, hãy trông những kỵ sĩ cường hãn đang cầm Phương Thiên họa kích này, thật là oai phong làm sao. Nghĩ tới việc chính tay ta đã chế tạo ra những món vũ khí đó thật khiến cho ta vô cùng hưng phấn.” Một ải nhân trẻ tuổi nhìn Khải Đặc và những Liệt Diễm kỵ sĩ mà lên tiếng nói với Lạc Tư, giọng đầy hưng phấn.

Lạc Tư nhìn các Liệt Diễm kỵ sĩ rồi nhìn sang Đoàn Trưởng đại nhân đang mỉm cười đứng kế bên, lớn tiếng cười ha hả rồi nói:“ Chiêm ngưỡng một món vũ khí được chế tạo thành công còn chưa phải là niềm vui thích lớn nhất. Nếu giờ đây Đoàn Trưởng lại có thể vẽ ra đồ hình của một món binh khí tân kỳ khác để cho chúng ta chế tạo, thì đó mới là lạc thú lớn nhất.”

Hà, nhóm ải nhân này quả không hổ danh là những kẻ chuyên chế tạo binh khí, chỉ lấy việc quanh quẩn bên lò lửa mà làm vui. Ba Nhĩ và Ai Đức không có được đồ trang bị mới, đang buồn bực đứng một bên hâm mộ nhìn bọn họ. Sau khi nghe những lời vừa nói của những ải nhân thì hai người chỉ liếc mắt cười thầm trong lòng.

“Lạc Tư, không cần phải gấp. Bây giờ những thanh thiết kiếm của đoàn buôn nô lệ đã bị các ngươi dùng để đúc cung tiễn cho nhóm tinh linh xả thủ của chúng ta. Dù ngay lúc này ta có vẽ ra thêm cấu đồ cho ngươi thì chúng ta cũng không có vật liệu để chế tạo. Cứ đợi đến khi có thêm cương thiết, ta nhất định sẽ cấp thêm cho ngươi cấu đồ.” Diệp Phong mỉm cười hứa hẹn với Lạc Tư.

“Tạ ơn Đoàn Trưởng, đến lúc đó thì toàn thể trung đội ải nhân nhất định sẽ tận lực vì ngài mà chế tác vũ khí!” Lạc Tư đáp với giọng đầy cao hứng, những ải nhân khác cũng phụ họa theo.

“Ha ha, hôm nay bổn Đoàn Trưởng thật là cao hứng. Mọi người hãy chuẩn bị mở đại yến để khánh chúc một phen. Toàn thể mọi người trong cốc đều có thể tham gia!” Diệp Phong cười to tuyên bố.

Toàn thể các thành viên của Tư Lược đoàn trong cốc cùng với năm mươi tinh linh thị nữ đều cao hứng cất tiếng hoan hô, bắt đầu quay ra chuẩn bị các thứ, cả những nữ nô thuộc nhân tộc cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.

Nhân vì mấy hôm trước Đoàn Trưởng đã cử yến tiệc một lần. Hôm đó hắn cùng với Lộ Lộ đích thân nướng thức ăn chia xẻ với tất cả mọi người nên ai nấy đều cao hứng phi thường. Dù là người có thân phận nô bộc hay là các thành viên của Tư Lược đoàn đều cảm thấy Đoàn Trưởng rất dễ gần gũi và thân thiết. Hắn chẳng những là không phân biệt quan hệ chủ bộc, mà còn đích thân ra tay làm bếp cho những thủ hạ và nô bộc của mình.

Hiện nay, những nô bộc này đã đến sơn cốc được hơn một tháng, Diệp Phong đối đãi với bọn họ rất tốt. Hắn sai bọn Khải Đặc đến vùng thành thị nơi biên cảnh phía đông bắc của Mạt La để mua lương thực về cấp cho bọn họ thật sung túc, lại còn đặc biệt chiêu đãi những ải nhân chuyên chế tạo binh khí bằng những loại mỹ tửu cực ngon nữa.

Đổi lại với tình hình trước kia của một trăm người, thì tình hình hiện nay trong sơn cốc có thể nói là náo nhiệt hơn nhiều.

Năm mươi tinh linh mỹ nữ không trúng tuyển làm xạ thủ thì hàng ngày được Lộ Lộ chỉ huy lo đảm đương các việc lặt vặt. Đám sắc lang Khải Đặc hễ không có việc gì làm liền đi theo bọn họ ra sức tán tỉnh, mong có thể hưởng thụ những đêm đầu của các nàng.

Diệp Phong đối với những nàng tinh linh mỹ nữ này không có hứng thú nhiều lắm, tất nhiên là cũng không ngăn cản hành vi của đám sắc lang Khải Đặc. Những tinh linh mỹ nữ này mặc dù cũng khá xinh đẹp, nhưng chưa thể coi là tuyệt sắc được, vì bọn họ so với Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi thì vẫn còn kém một chút. Nếu có đùa giỡn với mỹ nhân thì cũng nên chọn lựa hàng thượng phẩm mới được, còn nếu chỉ là hàng thứ phẩm thì thật chẳng có ý nghĩa gì. Bất quá, nếu có loại tinh linh mỹ nữ thuộc hàng giai nhân tuyệt sắc, thì ta nhất định phải thưởng thức cho bằng được, để xem cái tư vị đó là thế nào, hắc hắc!

Bởi vì một trăm tinh linh xạ thủ có đủ các loại như quang, thủy, hỏa, điện, và phong là ngũ chủng hệ, cho nên Diệp Phong chỉ việc phân biệt mà truyền thụ cho các nàng những tâm quyết và công pháp khác nhau ứng với ngũ chủng như: Thanh Tâm quyết, Huyền Băng quyết, Liệt Diễm công, Lôi Đình quyết, Ngự Phong kính. Thân là phong tinh linh, nên Kiệt Nã Tư cũng đồng thời tu luyện Ngự Phong kính, và mỗi ngày đều thống lĩnh một trăm Tinh Linh mỹ nữ luyện tập Thần Tiễn tam thức và những tâm quyết mà Đoàn Trưởng đã dạy cho.

Mỗi hệ Tinh Linh đều có bản lãnh xạ thủ trời sinh, lại có được nguyên tố cảm ứng đặc biệt, nên việc tu luyện tiễn thuật và ma pháp, cùng với tư chất đấu khí của chủng tộc rất cao, do vậy mà nhờ có sự truyền thụ của Diệp Phong, nên công pháp và Thần Tiễn tam thức của Kiệt Nã Tư đã tiến bộ nhanh chóng, hiện nay đã có được một chút thành tựu.

Lạc Tư và các ải nhân thì nhàn hạ không có chuyện gì làm, mỗi ngày đều ngồi ở bên bờ thủy đàm đằng sau sơn cốc mà thưởng thức rượu ngon do Đoàn Trưởng ban cho bọn hắn.

Một trăm sáu mươi ba nữ nô thuộc nhân tộc lúc trước khi còn ở đoàn buôn nô lệ thì thường xuyên bị mười mấy nam nhân luân phiên cưỡng gian. Ngày nay ở Tư Lược đoàn tuy vẫn bị đám sắc lang Khải Đặc thường xuyên quấy nhiễu, nhưng ít ra thì bọn họ cũng bị Đoàn Trưởng hạn chế bớt, chỉ cho phép bọn chúng tìm các nàng vui vầy nhưng không cho phép luân phiên cưỡng gian.

Có mấy nàng nữ nô phải đồng thời hầu hạ gã mập Ai Đức. Kết quả là tên mập sắc lang ấy cũng không nhớ rõ là mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, đến nỗi ngày thứ hai đi đường mà hai chân cứ run lên, khiến cho Diệp Phong cứ cười hắn đến cả nửa ngày, còn Khải Đặc thì cười đến không ngậm miệng lại được, hai ngón cái thì cứ chỉ xuống đất, tỏ ý chê bai hắn.

Nói chung, phần đông các nô bộc đối với hoàn cảnh đời sống bây giờ có vẻ thoải mái và thỏa mãn hơn nhiều, vì nơi này so với đoàn buôn nô lệ thì quả thực chính là thiên đường vậy.

Ngoại trừ Diệp Phong, thời gian gần đây kẻ vui vẻ nhất ở trong sơn cốc chính là Tiểu Hắc và Lam Lam, với thân hình nhỏ nhắn của tụi nó nên được các nữ nhân rất sủng ái. Tất cả nữ nhân trong cốc đều yêu thích những trò hề của bọn chúng.

Trong số những người ở đây, có người vui vẻ và cũng có người không vui vẻ chút nào. U Nguyệt Nhi là người mang tâm trang buồn bực đến cực độ nhất ở đây. Nàng đã dâng hiến đêm đầu tiên của mình, lại ra sức lấy lòng để được sự tín nhiệm của Cầm Thú Nam Tước như vậy. Nhưng điều khiến cho nàng buồn bực chính là sau mỗi lần hoan lạc với Cầm Thú Nam Tước, nàng đều hồ đồ lăn ra ngủ. Điều này khiến cho nàng không có cách nào lý giải được, nên đã bắt đầu hoài nghi không biết có phải Cầm Thú Nam Tước đã giở trò quỷ hay không. Vì tự do, vì Hắc Ám ma kiếm, nàng chỉ có thể tiếp tục dâng hiến mỵ lực của mình.

Tĩnh Hương hôm nay đã hoàn toàn không thể xem Lôi Ân Đoàn Trưởng như là Cầm Thú Nam Tước trước kia nữa rồi. Bởi vì nàng từ miệng bọn Khải Đặc và mọi người ở đây mà biết được, võ công của bọn họ có tên gọi là Trung Hoa võ học, tất cả đều là do Đoàn Trưởng truyền dạy. Hơn nữa, lại còn biết việc Trung Hoa thần nhập mộng, cùng với việc Đoàn Trưởng đánh bại Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn Đoàn Trưởng Phỉ Long. Tất cả những việc này đều khiến nàng rúng động, đối với Đoàn Trưởng hết sức tò mò, cảm thấy nếu như hắn có thể cải sửa được bản tính lưu manh thì hắn tuyệt đối xứng đáng với chức vụ Đoàn Trưởng.

Mọi người trong cốc sửa soạn đón màn đêm phủ xuống, rốt cuộc cũng lại có thể thưởng thức món nướng do Đoàn Trưởng và Lộ Lộ đích thân làm ra, buổi yến tiệc xảy ra trong không khí vui vẻ cao hứng phi thường. Lộ Lộ trải qua nhiều cố gắng học hỏi, giờ đây trên phương diện làm món nướng đã đạt đến mức rất chuẩn, có thể nói là hoàn toàn siêu việt không thua gì Diệp Phong.

Buổi yến tiệc kết thúc, sau khi phân phó cho Khải Đặc đi an bài thủ hạ trực đêm, Diệp Phong cùng với Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi trở về thụ ốc của mình. Tĩnh Hương nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của hắn, thì biết rằng hắn lại muốn cùng hai mỹ nhân đó hoan lạc. Bất giác, nàng không nhịn được mà lắc đầu cảm khái. Đoàn Trưởng thế nào thì cả đám thủ hạ cũng sẽ như thế mà thôi.

Diệp Phong để cho Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi giúp hắn thoát y. Sau khi rửa mặt xong liền ngồi lên giường để cho Lộ Lộ rửa chân giùm hắn, rồi ra ý bảo U Nguyệt Nhi đến xoa bóp hai vai cho hắn.

U Nguyệt Nhi yêu kiều cởi bỏ áo ngoài, chỉ để lại tấm lưng trắng bạch và chiếc tiểu khố, ngồi dựa sát vào một bên eo của Cầm Thú Nam Tước, một mặt thầm rủa hắn ở trong lòng, còn mặt khác thì yêu kiều xoa bóp hai bờ vai cho hắn.

Diệp Phong kéo Lộ Lộ ngồi bên cạnh mình, âu yếm vuốt ve bộ ngực đầy đặn cao vút và cặp đùi ngọc, hưởng thụ những cảm giác tuyệt vời, sau đó quay lại nói với U Nguyệt Nhi: “Nguyệt Nhi, hãy thay đổi y phục đi, để cho thiếu gia được thưởng thức lại điệu vũ mê ly của nàng!”

“A, chàng nhất định phải hảo hảo yêu thương người ta đấy, không được lại điên cuồng khi dễ người ta!” U Nguyệt Nhi vui vẻ cười duyên, thần sắc phong tao vũ mỵ vô cùng. Nàng bước xuống giường lấy ra một bộ y phục áo liền quần bằng lụa mỏng trong suốt, rồi thay đổi y phục ở ngay trước mặt Diệp Phong, sau đó thì bắt đầu từng bước nhảy nhẹ nhàng phiêu phưỡng động lòng người.

Thân là một vũ cơ của Phong Nguyệt Trường, nên U Nguyệt Nhi sở đắc một bản lĩnh nhảy múa rất dễ làm say lòng người.

Lộ Lộ biết rõ thiếu gia rất thích xem U Nguyệt Nhi nhảy múa, những lúc như thế thì hắn sẽ không quấn quýt lấy mình, cho nên nàng không đợi thiếu gia mở miệng, liền hạ người quỳ xuống giữa hai chân của thiếu gia, định dùng đôi môi anh đào và chiếc lưỡi thơm tho làm cho thiếu gia thoải mái.

Bất quá lúc này Diệp Phong lại không muốn để cho nàng làm vậy, chỉ kéo nàng lên và ôm vào lòng, sau đó thì đưa tay cởi hết y phục của nàng ra. Lúc này thì hắn vừa đưa mắt ngắm nhìn điệu vũ câu hồn của U Nguyệt Nhi, còn tiểu hòa thượng ở bên dưới thì tiến thẳng vào cấm địa mềm mại của Lộ Lộ.

Từ trong thâm tâm, Lộ Lộ yêu thiếu gia rất sâu đậm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc khiến cho thiếu gia được vui vẻ cao hứng, nên cho tới thời khắc này, nàng vẫn chưa bao giờ làm trái lời của thiếu gia. Lúc này trông thấy bộ dạng hoan hỷ của thiếu gia như vậy, liền ngượng ngùng chủ động vặn vẹo chiếc eo nhỏ ở trong lòng thiếu gia, đem đến cho hắn vô vàn khoái cảm.

U Nguyệt Nhi từ sau khi được Diệp Phong khai mở động đào, thân thể của nàng càng lúc càng trở nên đầy đặn hơn. Diệp Phong lúc này ngồi ở trên giường ngắm nhìn điệu múa vũ mỵ xinh đẹp của nàng, bộ ngực trắng nõn phập phồng lên xuống, đùi ngọc rung rinh chuyển động, cùng với những động tác mê người như ẩn như hiện, còn hạ thể thì hưởng thụ thân thể mềm mại của Lộ Lộ, nên trong lòng thầm kêu thỏa mãn, toàn thân thư thái sung sướng như tiên.

U Nguyệt Nhi không cam lòng để một mình Lộ Lộ chiếm hết khoái lạc, nên cũng bước đến quyến rũ Cầm Thú Nam Tước, khiến cho sắc tâm của hắn đại động, liền đè cả hai ngã lên giường, sau đó thì nổi lên một trận hương diễm nhất nam nhị nữ, phong lưu khoái hoạt vô cùng.

## 36. Chương 36 - Cốc Khẩu Công Phòng, Phát Tử Nhân Tài.

Rạng sáng, phía chân trời vẫn còn màn đêm, Diệp Phong trái ôm phải ấp Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi vẫn còn ngủ. Bên ngoài Hồ Lô sơn cốc vốn yên tĩnh, đột nhiên lại một tràng vó ngựa dồn dập vang lến, làm hắn từ trong mộng tỉnh dậy.

“Đoàn trưởng, phía tây nam có một đại đội khinh trang kỵ sĩ đang chạy tới sơn cốc, khoảng cách không quá ba dặm!” Một tên Liệt Diễm kỵ sĩ đang tuần tra, phát hiện được, liền nhanh chóng chạy đến bên ngoài phòng của đoàn trưởng mà bẩm báo!

“Tên trời đánh nào nửa đêm lại đến gặp lão tử đây? Không lẽ là muốn đột kích?” Diệp Phong nghi hoặc thì thầm. Lộ Lộ cũng từ trong giấc mộng tỉnh dậy, khẩn trương nhìn thiếu gia. U Nguyệt Nhi bị điểm thụy huyệt cho nên vẫn còn đang ngủ say.

Diệp Phong nhìn Lộ Lộ rồi mỉm cười nói nàng đừng sợ, cứ chờ đợi tại thụ ốc. Sau đó hắn đứng dậy mặc y phục vào rồi đi ra khỏi thụ ốc.

Mọi người trong cốc lúc này đều đã tỉnh dậy, và đến phía trước sơn cốc mà quan sát tình hình. Tình hình tương đối hoảng loạn.

Diệp Phong thấy mọi người, rồi ra lệnh cho Khải Đặc và Kiệt Nã Tư, mỗi người dẫn theo Liệt Diễm kỵ sĩ và tinh linh xạ thủ, theo hắn ra cốc khẩu. Lưu Tĩnh Hương, Ba Nhĩ, Ai Đức lại đễ còn hỗ trợ cho người khác.

Ở phía tây nam sơn cốc, Ốc Đặc và Mễ Đặc đang cầm đầu một ngàn khinh trang cực điện kỵ sĩ, rất nhanh phi tới cách cốc khẩu một trăm mét, muốn bao vây tất cả không chừa một lối thoát!

“Nguyên lai là tên bản tử ( mập mạp) của Nô nãi đoàn!”

Diệp Phong đang đứng trước đám thủ hạ, nhìn Mễ Khắc cưỡi ngựa phi đến, cảm thấy không tốt liền thì thầm. Hai mắt hắn quan sát một ngàn tên kỵ sĩ có trang bị khinh kỵ bằng cương thiết. Do nắm được ưu thế địa hình của Hồ Lô sơn cốc, tên gia hỏa này căn bản không ngại bên đối phương đông người.

Bởi vì cách đây không lâu tinh linh xạ thủ từng bị Mễ Khắc lăng nhục, lúc này khi thấy gã dẫn nhiều kỵ sĩ đến như vậy tới sơn cốc, trong lòng dù có lo lắng, nhưng không có che giấu ánh mắt cừu hận đối với gã!

“ Hắc hắc, Lôi Ân, chắc ngươi không nghĩ ta sẽ tìm ngươi trả thù nhanh như vậy hả? Hôm nay lão tử nhất định phải lột da lóc xương ngươi!” Mễ Khắc hung tợn nhìn Diệp Phong, rồi lập tức nhìn về phía đám tinh linh nữ nô mà mắng: “Các ngươi bọn tiểu biểu tử này, cầm cung tên đến đây làm gì? Không muốn ta là chủ nhân của bọn ngươi sao? Coi chừng lão tử đem các ngươi cho con người thay phiên hưởng thụ!”

“Con heo mập chết kia, câm cái miệng thôi ngươi lại!” Kiệt Nã Tư thấy mỹ nữ thủ hạ của gã bị chọc tức, liền không nhịn được phẫn nỗ chửi lên một câu, rồi nhanh chóng giơ cung lên bắn một tên về phía Mễ Khắc

“ Hừ, ngờ nghệch, chỉ một cây tên mà muốn lấy mạng lão tử?” Mễ Khắc thực lực cũng là lục giai cuồng sa kiếm sĩ, dù cây tên của Kiệt Nã Tư vừa bắn ra rất nhanh, nhưng gã vẫn đủ sức để tránh né.

Thân là kỵ sĩ, Ốc Đặc có chút hứng thú với trường thương trong tay của đám Liệt Diễm kỵ sĩ kia. Thấy trường thương của bọn chúng không giống với trường thương bình thường sử dụng, hắn trong lòng đã quyết định phải mang cái trường thương cổ quái này về để nghiên cứu cẩn thận.

So sánh với cái này, Ốc Đặc cũng không nghĩ tới tinh linh nữ nô sẽ bị Lôi Ân thu thành xạ thủ nhanh như vậy, có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không để bọn họ vào mắt. Hắn mang theo vương bài là cực điện kỵ sĩ đại đội, đối phó với trước mắt chỉ có một trăm Liệt Diễm kỵ sĩ cùng một trăm tinh linh xạ thủ, quả thực là dễ dàng!

“Các vị suất ca mĩ nữ của ta, hà tất cùng một cái đầu trư đấu khẩu, không để ý đến hắn!” Diệp Phong mỉm cười nhìn vào đám xạ thủ Kiệt Nã Tư, rồi quay sang hướng Ốc Đặc trên người mang khinh trang khải giáp, khí vũ bất phàm nói: “Ngươi là Ốc Đặc – Khố Lỗ bá tước ư? Mễ Khắc không phải là người Mạt La đế quốc, ta cướp của hắn hoàn toàn phù hợp với pháp chế của đế quốc, chẳng lẽ ngươi muốn vì tiểu cửu báo thù, hướng Tư Lược đoàn được quốc vương thân phong động thủ?”

Ốc Đặc nghe Diệp Phong nói, xác định dưới tình huống cướp đoạt lúc trước hắn đã biết mình là tỉ phu của Mễ Khắc, lúc này hừ lạnh nói: “Lôi Ân, ngươi không cần đem quốc vương ra ép ta, đây là Hỗn Loạn hoang nguyên, không phải Mạt La đế quốc, đêm nay ta sẽ giết sạch người trong cốc, ai biết được chuyện này?”

“Ốc Đặc bá tước, lời này của ngươi rõ ràng là không để bệ hạ vào mắt, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo với bệ hạ!”

Bởi vì Lạc Tư chúng ải nhân, thấy cửa cốc bị bao vây, đoán rằng có địch nhân tới xâm phạm, mãnh liệt yêu cầu muốn giúp đoàn trưởng kháng địch, Tĩnh Hương cũng tương đối lo lắng tình huống ở cốc khẩu, cho nên liền dẫn bọn họ tới, lập tức phẫn nộ kêu lên.

“Hừ, chờ ngươi có mệnh còn sống trở về bẩm báo lại đi!” Ốc Đặc liếc nhìn thục nữ mĩ mạo, khinh thường cười nhẹ. Mễ Khắc hắc hắc nói tiếp: “Đại mĩ nhân không cần vội, đợi Lôi Ân chết rồi, ta sẽ tự mình nếm thử tư vị của nàng!”

“Vô sỉ!” Tĩnh Hương phẫn nộ nhìn chằm chằm hướng Mễ Khắc hét lên, muốn niệm chú phóng thích ma pháp. Diệp Phong vỗ vỗ vai nàng, tự tin nói nhỏ: “Đừng cùng đầu heo này đấu, bọn họ người đông chúng ta không thể ngạnh đấu, lui về mượn địa hình có lợi dùng chiến thuật phòng ngự, không thì đối với chúng ta bất lợi!”

Tĩnh Hương không phải là một nữ nhân xúc động không biết gì cả, nghe vậy biết là có lý, nhịn xuống lửa giận, gật đầu theo đoàn trưởng đại nhân dẫn chúng nhân Tư lược đoàn hướng phía cửa cốc lui lại.

Ốc Đặc thấy đối phương lui về phía sau, lập tức cao giọng hạ lệnh: “Trung đội thứ nhất thứ hai, giết cho ta.”

“Rõ!” Hai trung đội trưởng nghe lệnh, cùng ứng tiếng suất lĩnh trung đội của mình, quất ngựa hướng bọn người Diệp Phong

Cốc khẩu dài khoảng trăm thước, rộng chỉ có mười lăm thước, Diệp Phong thấy kỵ sĩ của đối phương chỉ vào được có tám người, không phát huy đươc thế trận, thì lộ ra nụ cười tàn khốc, đái lĩnh mọi người lùi lại năm mươi thước, lệnh cho tất cả Liệt Diễm kỵ sĩ xuống ngựa, mười người làm một tổ theo đội hình chữ nhất, phòng thủ trong cốc khẩu nhỏ, chống đỡ kỵ sĩ đối phương đánh vào!

“Khải Đặc, chú ý chỉ huy kỵ sĩ lùi lại, không được để xảy ra tử vong, Kiệt Nã Tư, đem theo xạ thủ bắn tên cho ta!” Diệp Phong lớn tiếng hạ lệnh.

"Dạ" Khải Đặc và Kiệt Nã Tư cùng lên tiếng lĩnh mệnh, rồi bắt đầu triển khai hành động.

Diệp Phong mặc dù không hiểu binh pháp, nhưng ở địa cầu thì biết rất rõ về thương binh và kỵ binh. Liệt Diễm kỵ sĩ xuống ngựa trở thành Liệt Diễm kỵ sĩ trường kích, cùng với các kỵ sĩ đột kích giao thủ, liền sẽ chiếm được ưu thế về binh chủng tương khắc

Một trăm Liệt Diễm kỵ sĩ chia thành hai mươi người một nhóm, tay cầm phương thiên họa kích dài ba thước, đối phương chỉ có tám kỵ sĩ tiến lên, thêm nữa là tam giai kỵ sĩ đối mặt với hai mươi kỵ sĩ tứ giai, kết quả chỉ có chết, không cách nào phá được phòng tuyến!

Dưới sự an bài của Khải Đặc, một trăm Liệt Diễm kỵ sĩ chia thành năm phần, luân lưu lên trận, bảo trì thể lực sung túc.

Kiệt Nã Tư chỉ huy trung đội tinh linh xạ thủ, sử dụng “thần tiễn tam thức” đệ nhất thức “tiễn tật vô ảnh” đoàn trưởng giao cho bọn họ, ở phía sau chuyên nhằm địch nhân Liệt Diễm kỵ sĩ đánh không tới bắn tên. Những mũi tên nhọn liên tục được phóng ra, mang theo tiếng kêu phá không mà bay, nhanh đến vô ảnh, dưới bầu trời đêm làm địch nhân khó có thể phòng bị, liên tục bị trúng tên, kêu thảm liên tục!

Liệt Diễm kỵ sĩ cùng tinh linh xạ thủ thấy kế hoạch của đoàn trưởng hữu hiệu như vậy, đều hăng hái thập phần. Lão ải nhân Lạc Tư thấy mọi người đều có thể trước mặt đoàn trưởng hiển lộ thân thủ, biểu hiện kích động đối đoàn trưởng nói: “Đoàn trưởng, chúng ta ải nhân cũng có thể như vậy giúp đỡ ngài ngăn cản địch nhân tập kích, cho chúng ta ra trận đi!”

“Không cần, chú tạo trung đội phụ trách chính là chế tạo, đánh nhau không cần các người tham dự. Ta không hi vọng bất luận kẻ nào trong các người có chuyện!” Diệp Phong đối với biểu hiện của lão rất cao hứng, bất quá hắn chỉ mỉm cười cự tuyệt. Bởi vì những ải nhân này hiện nay đều là bảo vật của hắn, cũng chỉ để bọn họ chế tạo vũ khí, nếu xuất hiện tử thương hắn sẽ đau lòng!

Lạc Tư đối với quan tâm của đoàn trưởng rất cảm động, bất quá đều là thành viên Tư lược đoàn, Liệt Diễm kỵ sĩ cùng tinh linh xạ thủ đều đang chiến đấu, bọn họ chỉ có thể ở phía sau nhìn, không khỏi rất buồn phiền. Những ải nhân còn lại cũng có cảm giác như vậy.

Diệp Phong thấy tình huống này, nhìn tình trạng chiến đấu ở phía trước, thấy trang bị bằng cương thiết của kỵ sĩ bị giết, hắc hắc cười nói: “Lạc Tư, dẫn người của ngươi tới đem thi thể cùng cương thương của địch nhân vào sơn cốc, lấy cương thiết khải giáp của bọn chúng. Đây là để sau này chúng ta chế tạo cương thiết vũ khí hình dạng mới!”

A, đúng vậy. Lạc tư nghe vậy hai mắt phát sáng, gọi chúng ải nhân bắt đầu hành động. Diệp Phong ra hiệu Khải Đặc mệnh lệnh Liệt Diễm kỵ sĩ cho bọn họ có chỗ lấy thi thể.

“Hừ, muốn lấy binh chủng ưu thế đánh phòng ngự chiến, ta sẽ cùng ngươi chơi thương đối thương!”

Ốc Đặc ở bên ngoài cốc khẩu nhìn thấy kỵ sĩ phe mình không ngừng ngã xuống, địch nhân không chút bị thương, lại phái ải nhân lấy thi thể cùng cương thương, minh bạch bọn họ muốn chiếm tiện nghi, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, mệnh lệnh hai trung đội phía trước đã tổn thất nghiêm trọng triệt hồi. Sau đó gã lệnh hai trung đội khác xuống ngựa cầm thương tiến công.

## 37. Chương 37 - Kỵ Sĩ Khí Mã, Điện Thiểm Lôi Minh.

Tĩnh Hương thấy bên mình dưới sự bố trí ở Diệp Phong, vẫn chiếm ưu thế, liền không có xuất ra ma pháp, mà đứng ở bên cạnh Diệp Phong an tĩnh, im lặng đang xem cuộc chiến. Lúc này thấy kỵ sĩ quân địch xuống ngựa, muốn cùng bên mình ngạnh đấu, không nhịn được lo lắng nhìn Diệp Phong hỏi:“ Lôi Ân đoàn trưởng, bọn chúng nhân số quá đông, nếu xuống ngựa cùng chúng ta ngạnh đấu, sợ là chúng ta tiến lên không được bao lâu a!”

“Đừng lo lắng, bọn họ xuống ngựa, chúng ta xông lên, ngũ thức chiến trận của Liệt Diễm kỵ sĩ, phối hợp Thần Tiễn Tam Thức của tinh linh xạ thủ. Trước tiên ta phải giết sạch một nhóm kỵ sĩ bọn chúng, sau đó liền theo dấu bọn chúng đi xuống, chiếm cứ địa hình có lợi chúng ta nhất định sẽ đứng vững!”

Diệp Phong cười lạnh phân tích, lệnh Khải Đặc chỉ huy Liệt Diễm kỵ sĩ, một tổ hai mươi người xếp hàng ngang tạo thành năm đội “Trùy hình” trận thức, hướng về địch nhân không tiến lên. Kiệt Nã Tư mang theo tinh linh xạ thủ ở phía sau trợ công. Lạc Tư cùng ải nhân tạm dừng việc lấy trang bị!

Ốc Đặc quan sát đối phương bất ngờ xung phong, nhất thời đứng lên nở nụ cười khinh thường, cảm khái cho Lôi Ân thật sự non nớt, có chút xíu nhân thủ mà cũng đòi ngạnh đấu với mình, thật sự là muốn chết!

Tĩnh Hương mặc dù rất lo lắng, bất quá thấy biểu tình tự tin trên vẻ mặt Diệp Phong, lại nói có điều gì không tốt, thì sẽ phóng ra ma pháp hỗ trợ Liệt Diễm kỵ sĩ tiến lên!

“Tổ thứ nhất, tiến lên phá trận!”

Địch ta song phương ngay lập tức tiếp xúc với nhau, Khải Đặc hét lớn hạ lệnh. Một đội tiền phương Liệt Diễm kỵ sĩ hét lớn, lập tức dùng Truỳ Hình trận thức sử dụng tuyệt chiêu, Phương Thiên Hoạ Kích mang theo ngọn lửa mãnh liệt, đánh ra vô số tàn ảnh, sát nhập đám quân địch phía trước vào trong, uy lực mà theo đó tăng lên.

Khải Đặc thấy một tổ tiến lên thành công, lập tức hạ lệnh lùi lại, bốn tổ còn lại xoay vòng cùng xông lên phá trận đánh sâu vào phía quân địch. Ở phía sau có tinh linh xạ thủ, thế trận xa luân, liền đem đối phương đánh đầu một trung đội toàn bộ giết sạch!

“Điều này, điều này có thể như thế sao?” Ốc Đặ ở ngoài cốc khẩu đã thấy tình huống phía trước, hai mắt trừng lên, sắc mặt không thể tin vào mắt mình, không thể tưởng tượng được đám Liệt Diễm kỵ sĩ này lại lợi hại đến như vậy, đặc biệt là uy lực của đội hình tiến công của bọn chúng, quả thực siêu việt hơn hẳn năng lực của tứ giai kỵ sĩ.

“Hỡi điện nguyên tố trong thiên địa, hãy hưởng ứng lời kêu gọi của ta, ban cho ta sức mạnh vô biên của thiểm điện, tập trung vào địch nhân của ta--Thiểm điện lôi minh!”

Lúc này Ốc Đặc giật mình kinh hoảng, Tĩnh Hương xuất ra chú ngữ ngũ giai điện hệ ma pháp “ Thiểm điện lôi minh”, từ chân trời trong nháy mắt sấm sét dồn dập, ánh chớp ẩn hiện như thoi đưa. Hơn mười đạo thiểm điện mang theo quang mang chói mắt, ầm ầm đánh mạnh vào giữa đám Cực Điện kỵ sĩ ở cốc khẩu, lập tức có hơn năm mươi kỵ sĩ bị điện thương, mất đi năng lực chiến đấu!

“ Bọn chúng làm sao lại có pháp sư?” Ốc Đặc lại giật mình, thế nhưng Mễ Khắc cùng thám tử đều không biết đối phương có pháp sư, thật sự là thất sách. Lưỡng quân giao chiến, sát thương của pháp sư tuyệt đối được xếp vào đội quân cường hãn nhất. Trong trận doanh quân địch lại có pháp sư phóng xuất ra ngũ giai ma pháp Thiểm điện lôi minh, lại còn thêm đám Liệt Diễm kỵ sĩ cường hãn này, lần này cho dù bọn họ tàn sát ở trong cốc, sợ rằng tổn thất cũng phải trầm trọng!

Khải Đặc thừa dịp quân địch đối phó với ảnh hưởng của ma pháp, mang theo Liệt Diễm kỵ sĩ nhanh chóng tiến công. Còn dư lại một trung đội cực điện kỵ sĩ, tất cả đều vĩnh viễn nằm lại trên mặt đất của cốc khẩu, sau đó nhanh chóng lui về.

“Đáng giận, cái đám gia hoả này thật sự lợi hại. Tỷ phu, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Mễ Khắc thấy quân địch đã giết hơn hai trăm tam giai cực điện kỵ sĩ bên mình, trong lòng có chút lo lắng hôm nay không thể giết được Lôi Ân

“Sát, nhất định cần thiết giết sạch toàn bộ bọn chúng, nếu không quốc vương cùng tể tướng đều sẽ không buông tha cho ta!” Ốc Đặc cắn răng biểu lộ, nhìn xem sắc trời đã nhen nhóm hửng sáng, mở miệng quát:“ Tất cả Cực Điện kỵ sĩ nghe lệnh, toàn bộ xuống ngựa tiến lên, trước hừng đông cần phải giết sạch toàn bộ người trong cốc cho ta. Nếu có thể giết chết Lôi Ân đó, thưởng năm vạn kim tệ!”

“ Vâng!” Hơn bẩy trăm cực điện kỵ sĩ đồng thanh lĩnh mệnh, dưới sự dẫn đầu của trung đội trưởng, xuống ngựa cầm súng nhằm phía sơn cốc. Có thể ra mặt trước bá tước đại nhân, còn có năm vạn tiền thưởng có thể lấy, ây quả thực là người làm việc tốt đáng giá để liều mạng

Diệp Phong nhìn tình huống này, lập tức ra lệnh tinh linh xạ thủ toàn lực bắn tên, Liệt Diễm kỵ sĩ tiến lên đón địch. Tĩnh Hương cũng bắt đầu niệm chú trở lại, ngũ giai điện hệ ma pháp “Điện thiểm lôi minh” rất thích hợp trên phạm vi công kích lớn.

Trong cốc nhỏ hẹp, song phương kỵ sĩ xuống ngựa cầm thương tàn sát đùa bỡn với số mạng, giao tiếp giữa điện lưu cùng liệt diễm loé sáng, tử vong với la hét cùng tồn tại, Liệt Diễm kỵ sĩ có xạ thủ cùng với pháp sư trợ công, càng đánh càng dũng mãnh. Cực Điện kỵ sĩ ỷ vào phía mình người đông, đã có cân nhắc, tình huống trận chiến kịch liệt dị thường!

Diệp Phong đứng ở trong cốc, nhìn cảnh chếm giết phía trước, đột nhiên nhớ tới tín thư của lão nhân, nói quốc vương có phái mật thám giám thị tình huống của chính mình. Ngẫm lại mật thám nên có phát hiện tình huống lúc này, trong tâm lúc này liên tục cười lạnh, quay đầu hô:” Ba Nhĩ, lập tức đem tình huống ở đây dùng tín điểu thông tri cho lão nhân. Nhờ lão nhân thay ta dâng cáo trạng lên bệ hạ. Lão tử ngang ngược muốn xem Ốc Đặc làm thế nào giải thích với bệ hạ!”

Ba Nhĩ nghe vậy lập tức lĩnh mệnh đi làm. Diệp Phong đang chuẩn bị tiếp tục quan sát trận chiến phía trước, cũng phát hiện Lộ Lộ chẳng biết từ khi nào đã đứng ở phía bên trái của hắn cách đó không xa, không nhịn được nhíu mày nói: “Lộ Lộ, ta không phải nói nàng đợi ở thụ ốc sao? Nàng như thế nào đến được? Mau trở về!”

“Thiếu gia, ngài hãy để ta ở đây chờ xem, quay về không nhìn thấy ngài ta sợ lắm!” Lộ Lộ biểu hiện vẻ mặt đau đớn đáng thương, nhẹ giọng cầu khẩn. Nghĩ đến thiếu gia ở đây cùng địch nhân chiến đấu, nàng ở trong nhà gỗ thật sự không đợi được!

Ai. Diệp Phong thấy tình huống này, thở dài một tiếng, bỏ không được, việc cự tuyệt lời Lộ Lộ là quá khó, liền gật đầu đồng ý để nàng ở phía sau, đi theo bên cạnh mình.

Ốc Đặc ở ngoài cốc quan sát tình huống chiến đấu quyết liệt phía trước, trong lòng bắt đầu lo lắng. Lần này vì hành quân quá nhanh, đạt tới mục đích tàn sát xong lập tức rút lui, hắn lại chỉ mang theo thuộc hạ tinh nhuệ vương bài Cực Điện kỵ sĩ đại đội. Thực sự vạn lần không nghĩ tới Lôi Ân có Liệt Diễm kỹ sĩ mạnh mẽ như thế, lại còn thu nạp hơn trăm tinh linh xạ thủ, nếu nhất thời không thể tàn sát nơi đây, bị quốc vương cùng tể tướng biết chắc chắn là không ổn rồi!

Điện lưu kích động, liệt diễm mãnh liệt, tiếng tiễn bắn không ngừng, thiểm điện không dừng. Phía chân trời bắt đầu từ từ sáng lên, song phương kịch chiến rốt cục cũng phân ra một ít cao thấp, Liệt Diễm kỵ sĩ quá nửa với vết thương nhẹ, nghe lệnh từ Khải Đặc từ từ lui về phía sau phòng ngự, không tiếp tục tiến lên chém giết.

Cực Điện kỵ sĩ tử vong hơn ba trăm, lúc này chỉ còn lại hơn bốn trăm người ở thế thắng điên cuồng công kích Liệt Diễm kỵ sĩ, muốn một hơi tiêu diệt hết đội hình bọn họ, tinh linh xạ thủ cùng pháp sư

Ốc Đặc nhìn thế trận phía trước, tuy đau lòng vì tổn thất đến hơn nửa Cực Điện kỵ sĩ, nhưng hiện tại chỉ cần giết sạch đối phương thì sao cũng được. Muốn trách thì cũng chỉ có thể tự trách mình quá đắc ý, không ngờ tới thực lực của đối phương quá cường hãn cùng với lại xuất hiện quá nhiều xạ thủ và pháp sư.

So với Ốc Đặc, Mễ Khắc hai mắt đã tràn ngập hung mang muốn hành hạ Lôi Ân cho đến chết, trong tâm lại không ngừng nguyền rủa hắn.

Diệp Phong nhìn tình huống phía trước, dặn dò Lộ Lộ cẩn thận, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Quang Minh Chi Kiếm, dẫn theo Ai Đức tay cầm thiết đao dài mảnh, nhanh chóng chi viện Liệt Diễm kỵ sĩ

## 38. Chương 38 - Đột Nhiên Đáo Lai Đích Viên Quân

Hai bên đang hỗn chiến trong cốc. Sau khi Diệp Phong cầm kiếm tham gia, thì càng trở nên kịch liệt hơn. Cực điện kỵ sĩ như điên cuồng muốn giết hắn cho nhanh để nhận được hân thưởng của bá tước đại nhân, cùng với năm vạn kim tệ tiền thưởng.

Tại hỗn chiến Diệp Phong liên tục chém giết. Quang Minh chi kiếm ở tay phải tỏa kiếm khí tràn ngập, chiêu nào cũng tàn nhẫn, không hề lưu tình. Khải Đặc, Ai Đức cùng nhóm Liệt Diễm kỵ sĩ phía trước thì bảo vệ đoàn trưởng. Tất cả ra sức nghênh tiếp những tên Cực điện kỵ sĩ đang công kích đoàn trưởng.

“Thân là lãnh đạo cả một đội ngũ, thế mà lại đích thân ra chém giết. Thật sự không biết nói sao về tên Lôi Ân này!” Ốc Đặc đang đứng tại cốc khẩu, nhìn Diệp Phong trong hỗn chiến đang chém giết, khinh thường cười nhạo.

Đã từng biết được thực lực của Diệp Phong, Mễ Khắc có chút lo lăng, rồi mở miệng nhắc nhở:” Tỷ phu, võ công của Lôi Ai rất cường hãn. Nếu để hắn cứ chém giết như thế này, sợ rằng sẽ gây ra tổn thất lớn cho Cực Điện kỵ sĩ!”

“ Ta nghĩ ngươi bị hắn hù dọa rồi. Khả năng của hắn quả thật không tệ, nhưng hắn chỉ có một mình thì làm sao có thể gây tổn thất lớn cho Cực Điện kỵ sĩ chứ? Chỉ cần hắn bị giết ở trong hỗn chiến này, Tư Lược đoàn chắc chắn phải tan rả!” Ốc Đặc nhíu mày trừng mắt vào Mễ Khắc rồi nổi giận khiển trách.

Mễ Khắc nghe xong cảm thấy xấu hổ rồi cúi đầu không nói thêm nữa. Gã quả thật rất sợ võ công của Lôi Ân.

Lúc này trời cũng đã sáng, sắc trời thật tốt, Diệp Phong bị Cực Điện kỵ sĩ điên cuồng nhằm vào chính mình mà công kích, làm hắn rất tức giận. Trên mặt hiện ra một nụ cười tà ác, rồi vận hành chánh khí, kiếm chỉ phía trước, gập người và bắn ra, sử dụng “Thiên Kiếm Quyết” đệ tam thức –“ Kiếm khí phong bạo”. Thân hình cầm Quang Minh chi kiếm bay lên không trung rồi xoay tròn, phát ra những tiếng ông ông, rồi vô số kiếm khí màu trắng được phóng ra, bay cùng với kình phong mãnh liệt, tựa như cơn lốc xoáy có hình con rồng hướng về phía đám Cực Điên kỵ sĩ. Chỉ một chớp mắt, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu rên khắp cả một vùng!

Khải Đặc, Ai Đức và đám Liệt Diễm kỵ sĩ thấy đoàn trưởng xuất tuyệt chiêu bất ngờ đánh gục cả một lượng lớn địch nhân, thì lập tức chạy theo, hỗ trợ đoàn trưởng công kích. Tĩnh Hương cũng gia tăng niệm chú để phóng điện hệ ma pháp cùng phối hợp!

Bọn Cực Điện kỵ sĩ đột nhiên bị Diệp Phong dùng chiêu thức cường hãn, đánh cho tới giật mình. Lại còn ở phía trước có môt nhóm người của Khải Đặc xông lên, làm cho bọn chúng luống cuống tay chân, lần lượt bị dính chiêu!

Cái này, cái này là võ công? Ốc Đặc lúc trước không thèm để ý đến Diệp Phong, giờ đây thấy được tình huống này, sắc mặt thật là khó coi, trách mình không nghe lời cảnh báo của tiểu cửu tử. Hắn cắn chặt hàm răng, giơ thương lền rồi phi mã nhằm về phía cốc khẩu, chuẩn bị tự mình đánh với Lôi Ân.

Mễ Khắc không thể để tỷ phu mất mặt mũi, vì thế làm như không thấy sắc mặt của hắn. Lúc này gã thấy hắn cưỡi ngựa đánh tới, nghĩ đến thực lực của tỷ phu cao cường, nhất thời liền phóng theo sau, và nghĩ thầm, nếu phối hợp thực lực của gã và tỷ phu thì tuyệt đối có thể giết được Lôi Ân.

Mẹ cha hai con đại ngư này cũng dám tiến đến. Diệp Phong nhìn thấy Ốc Đặc và Mễ Khắc trước sau phi ngựa phóng đến cốc khẩu, lộ ra thần sắc kinh hãi, nhanh chóng giơ kiếm chém giết địch nhân xung quanh, muốn đối đầu với Ốc Đặc. Bởi vì chỉ cần giết chết Ốc Đặc thì bọn Cực Điện kỵ sĩ này sẽ loạn lên, và chiến thắng sẽ nghiêng hoàn toàn về bên phía hắn!

Tuy nhiên, việc thuận lợi thì đâu có thuận lợi như vậy. Khi Ốc Đặc cùng Mễ Khắc tiến vào cốc khẩu để chi viện, thì cùng lúc đó một trận ngưu ngâm “moo moo” và tiếng sói tru “ ngao ngao, đột nhiên từ hướng đông bắc vang lên, hơn nữa ngày càng tiến gần!

Sao lại thế nào?

Tất cả mọi người bị tiếng trâu rống cùng sói gào đột nhiên xuất hiện làm ngơ ngẩn khó hiểu. Mễ Khắc tò mò đánh ngựa đến ngoài cốc, nhìn về phía đông bắc quan sát tình huống, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ.

Bởi vì phía đông bắc sơn cốc, Lạp Phỉ Nhĩ, La Phi, Kiệt Khắc mang theo một trăm linh ngưu chiến sĩ vai mang thiết trụ, cũng như một trăm tên bạch lang chiến sĩ di chuyển nhanh nhẹn, chính là đang hướng về phía cốc khẩu tiến tới, tiếng quát dồn dập, thanh thế kinh người.

“ Không hay, tỷ phu, tại phía đông bắc dẫn đầu kỵ sĩ cùng linh ngưu chiến sĩ là người của Lôi Ân. Thiên nột, chúng thế nào lại mang đến được hai trăm linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ, chúng ta làm sao bây giờ?” Mễ Khắc kinh hoảng đến bên cạnh Ốc Đặc báo cáo.

Linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ? Có đến hai trăm người? Ốc Đặc nghe vậy như bị sét đánh, ngơ ngác sững sờ, không thể ngờ Lôi Ân lại có một nhánh viện binh cường hãn đến vậy.

“ Ha ha ha, các huynh đệ, Lạp Phỉ Nhĩ và La Phi mang viện binh từ thú nhân vương quốc đến, bắt giữ toàn bộ địch nhân cho ta, cướp hết tất cả vũ khí trang bị!” Diệp Phong nghe Mễ Khắc nói chuyện, hưng phấn hô to. Dù hắn chẳng biết tại sao có cả Bạch Lang chiến sĩ đến, bất quá có quân viện trợ tới thì cũng là chuyện tốt. Bây giờ giết Ốc Đặc không chỉ có hả giận mà sau này có thể giảm bớt phiền hà khi đưa cáo trạng cho quốc vương.

Liệt Diễm kỵ sĩ nghe được mệnh lệnh của đoàn trưởng, từ hậu phương mà tiến lên chém giết. Mễ Khắc thấy thế bối rối nhìn Ốc Đặc hỏi: “Tỷ phu, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ.”

“ Tất cả Cực Điện chiến sĩ nghe lệnh, nhanh chóng rút lui khỏi đây!” Ốc Đặc không thể cố kị sau này bị quốc vương biết sự tình thất bại, lớn tiếng kêu gọi kỵ sĩ dưới quyền rút lui. Dù sao bây giờ thoát ly hiểm cảnh mới quan trọng.

Đại danh của linh ngưu chiến sĩ đối với phần đông Cực Điện chiến sĩ là như sấm nổ bên tai. Với số tàn quân hiện tại mà cùng hai trăm linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ chém giết, tuyệt đối là hành vi tự sát. Nên vừa nghe mệnh lệnh của Bá Tước đại nhân, tất cả theo lệnh rút về phía ngoài cốc.

“Giết! Giết cho ta!”

Diệp Phong hưng phấn hô to,dưới chân thi triển tiêu diêu càn khôn bộ, điên cuồng huy vũ Quang Minh chi kiếm trong tay, liên tục đuổi giết cực điện kỵ sĩ. Nhìn qua tư thế tiêu sái nhưng chiêu thức độc ác, kiếm khí tràn ngập, không chút lưu tình!

Liệt Diễm kỵ sĩ do Khải Đặc chỉ huy dùng truy hình trận thức tấn công điên cuồng ，các tinh linh xạ thủ đuổi bắn những kẻ chạy trốn. Đám cực điện kỵ sĩ kêu la thảm thiết, ngã xuống đất bỏ mạng!

Viện quân đã đến, cả chiến trường duy nhất một pháp sư, đại mỹ nhân Tĩnh Hương rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu cứ tiếp tục, tinh thần lực của nàng đã không thể xuất ra ma pháp được nữa.

Nhìn phía trước đuổi giết cực điện kỵ sĩ chính là đoàn trưởng, Tĩnh Hương muốn đi nhắc nhở hắn đừng giết Ốc Đặc bá tước, mà đưa hắn giao cho quốc vương xử trí. Bất quá với tốc độ của hắn chỉ biết chính mình cũng không đuổi kịp, chỉ còn có nước từ bỏ. Ngẫm lại đoàn trưởng cũng là quý tộc, nên biết từ bá tước quý tộc trở lên mà phạm pháp phải để quốc vương tự mình thẩm vấn mới có thể xử quyết.

Lạc Tư thấy đoàn trưởng mang theo Liệt Diễm kỵ sĩ cùng tinh linh xạ thủ truy kích địch nhân, nhìn dưới mặt đất là vũ khí cùng thi thể trên đó là khải giáp, nụ cười lộ ra hưng phấn, liền gọi thủ hạ theo lão thu thập trang bị!

Lạp Phỉ Nhỉ, La Phi, cấp tốc truy kích đám kỵ sĩ, đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ!

Diệp Phong giết sạch đám theo đuôi cực điện kỵ sĩ, rời khỏi cốc khẩu, hướng đông bắc phương đuổi tới Lạp Phỉ Nhĩ bọn họ hô to, tiếp tục truy kích hướng tây nam phương rút lui của Ốc Đặc kỵ sĩ. Chân dùng tiêu diêu kiền khôn bộ tốc độ quả nhiên nhanh hơn cả chiến mã, phía sau lưng cực điện kỵ sĩ không dám lưu tâm đến sợ trúng phải hàn kiếm hoặc chân khí toàn long chỉ.

“ Thú nhân chi thần tại thượng, đây là tốc độ gì a?” Lần đầu nhìn thấy Diệp Phong thi triển linh ngưu chiến sĩ cùng bạch lang chiến sĩ, đều trợn mắt há hốc mồm chỉ thấy hắn để lại từng đạo tàn ảnh đuổi giết địch nhân. Sớm thấy qua tình huống này Lạp Phỉ Nhĩ cùng La Phi bắt chước chiêu hô chúng thú nhân đuổi theo truy kích địch nhân.

Liệt Diễm kỵ sỹ nhanh chóng thành lập truỳ hình trận thức, xung phong!

Vừa ra cốc khẩu nhỏ hẹp, Khải Đặc lập tức hạ lệnh đội ngũ Liệt diễm kỵ sỹ kết thành một trận thức, điên cuồng lao đi. Ai Đức và Kiệt Nã Tư cùng tinh linh xạ thủ không có chiến mã với thú nhân chỉ chạy bộ, đành phải ngừng truy kích.

## 39. Chương 39 - Diệt Địch Chước Hoạch，tinh Anh Nhập Đoàn

Linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ đều là thú nhân có thể chạy nhanh, Diệp Phong, Lạp Phỉ Nhĩ, Khải Đặc thống lĩnh Liệt Diễm kỵ sĩ tại phía sau truy sát cực điện kỵ sĩ. Không lâu sau La Phi và Kiệt khắc đã thống lĩnh thuộc hạ quấy rối hai cánh quân cực điện kỵ sĩ, ngăn cản đường rút phía trước của bọn chúng!

“Giết, La Phi, giết cho ta, không cho chúng cơ hội để thở!”

Diệp Phong thấy bọn thú nhân La Phi đang ngăn cản quân địch, lập tức cao giọng hét lớn. Hữu thủ cầm Quang Minh chi kiếm mà chém liên tục, thống lĩnh bọn người Khải Đặc điên cuồng chém giết cực điện kỵ sĩ ở phía sau.

“Xong hết rồi, xong hết rồi, lần này sợ là chúng ta sẽ mất mạng ở tại Hỗn Loạn hoang nguyên…..” Mễ Khắc mắt thấy phía trước linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ cản đường, trong lòng khẩn trương, miệng thì thầm.

“Phế vật, ngươi như vậy mà là một lục giai cuồng sa chiến sĩ, đơn giản là ngay cả đầu heo cũng không bằng!” Ốc Đặc bị Mễ Khắc làm cho tức giận lửa giận bốc cao ba trượng , ra lệnh cực điện kỵ sĩ cùng hắn tiến về phía bạch lang chiến sĩ, muốn thử đột phá vòng vây!

Mễ Khắc hiện tại đã hoảng sợ cùng cực, thấy tỷ phu hành động, lập tức phi ngựa chạy theo, sợ cuối cùng bị lạc lốu sẽ bị đám người Diệp Phong giết chết!

Những bạch lang chiến sĩ mà Kiệt Khắc chỉ huy, đều đã trưởng thành, có thể so sánh với ngũ giai cường giả, hơn nữa còn phối hợp với nhau rất ăn ý, tự nhiên không để cho bọn người Ốc Đặc dễ dàng đột phá vòng vây. Huống hồ linh ngưu chiến sĩ đang nhanh chóng áp sát, bọn người Ốc đặc bị giáp kích căn bổn vô pháp thoát thân!

Bạch lang chiến sĩ móng tay sắc bén cùng hàm răng bén nhón, linh ngưu chiến sĩ huy vũ thiết trụ, hoàn toàn đánh tan cực điện kỵ sĩ đang sợ hãi. Bọn chúng không dám tiến đến gần, bắt đầu chạy đi một cách vô tổ chức !

“ Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết.” Ốc Đặc nhìn thấy đám cực điện kỵ sĩ thủ hạ bỏ chạy tứ tán, trong lòng lo lắng vạn phần, không cam tâm sẽ chết ở đây. Hắn cưỡi ngựa du đấu trong vòng vây của bạch lang chiến sĩ và linh ngưu chiến sĩ, muốn nghĩ cách đột phá vòng vây!

“ Tử bàn tử, cuối cùng cũng chờ được ngươi, đừng mong lại dùng đại điểu của ngươi để bay thoát nữa, chết cho lão tử!”

Mễ Khắc vừa mới kinh hoàng triệu hoán tứ giai ma sủng Hắc Vũ Ngốc thứu, muốn tự mình bỏ chạy. Diệp phong đột nhiên hai tay nắm chặt kiếm, xuất hiện ở sau lưng của gã hét lớn, xử ra “thiên kiếm quyết” đệ nhị thức “phong mang ngạo thế”, chánh khí nhanh chóng từ thể nội dũng xuất, hướng về phía thân kiếm, trong chớp mắt bạo trướng. Quang mang phát xạ, hình thành một đạo bạch sắc kiếm khí dài hơn thập trượng, mang theo khí thế cường hoành vô cùng, đem gã và Hắc Vũ Ngốc Thứu một chiêu phân thây!

“ Chiêu thức quá mạnh…..”

Ngay khi Ốc Đặc thấy Diệp Phong một kích cường mãnh phân thây Mễ Khắc, bị dọa đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ở sau lưng. Hắn thập phần hối hận vì đã đáp ứng bang trợ Mễ Khắc đến báo thù.

Cực điện kỵ sĩ bỏ chạy bốn phía thấy sự cường hãn của diệp phong, càng trở nên kinh hoàng hơn, bị bọn người Tư Lược đoàn cùng bọn thú nhân chiến sĩ La Phi giết đến kêu thảm một góc trời. Đồng thời trong lòng của Kiệt Khắc và bạch lang chiến sĩ cùng linh ngưu chiến sĩ, đang truy sát cực điện kỵ sĩ, đều cảm khái bởi chiêu thức cường hãn của Diệp Phong!

Sau khi Diệp Phong giải quyết xong Mễ Khắc, liền hướng về phía của Ốc Đặc, muốn giết luôn tên bá tước chó má. Bất quá Khải Đặc và Liệt Diễm kỵ sĩ đã nhanh hơn một bước bao vây Ốc Đặc!

“ Hắc hắc, con mẹ ngươi không phải là muốn đồ sát toàn cốc à? Bây giờ lão tử muốn giết ngươi !”Khải Đặc cười một cách tàn nhẫn, chiêu hô Liệt Diễm kỵ sĩ tiến về phía Ốc Đặc đang bị bao vây ở giữa.

“ Tạp toái, ta liều mạng với các ngươi! “Ốc Đặc đối diện với vòng vây của hơn trăm Liệt Diễm kỵ sĩ, tuyệt vọng hét lên một tiếng, xử ra tuyệt chiêu của hắn “điện ưng giang cánh”, thương ảnh dày đặc mang theo từng dòng điện lưu, bay lượn quanh thân người của hắn, như một đôi cách chim ưng đang bảo hộ toàn thân của hắn !

“ Tung hoành thiên hạ!”

Khải Đặc hét lớn ra lệnh, rồi vọt lên trước, tiến tới gần mười Liệt Diễm kỵ sĩ khác đang ở trước mặt Ốc Đặc, đồng thời xử ra chiêu mạnh nhất của chiến trận ngũ thức, kích thế lăng loạn dẫn theo liệt hỏa mãnh liệt, giống như mười một con Liệt Diễm cự long tấn công lên đôi cánh ưng của Ốc Đặc!

“ Bang!”

Một tiếng bạo phá to lớn, điện lưu và liệt diễm văng ra bốn phía, ngựa của Khải Đặc và mười Liệt Diễm kỵ sĩ đều bị liên lụy, ngã xuống đất chết một cách thê thảm, làm bọn họ nhảy xuống một cách chật vật.

Nhìn lại Ốc Đặc và chiến mã bị bọn họ quần công ở giữa, đều đã bị liệt diễm thiêu trụi, té xuống đất rồi chết. Đồng tử trong song nhãn của Ốc Đặc khi bị thiêu chết vẫn đang trong trạng thái phẫn nộ, có thể tưởng tượng hắn chết không có cam tâm!

Chủ soái đã chết, những cực điện kỵ sĩ còn lại đều không kham nổi một kích. La Phi cùng Kiệt Khắc và chúng thú nhân chiến sĩ không tốn bao lâu đã diệt sạch bọn họ!

“Ngươi làm cái gì vậy Khải Đặc. Tên tiểu tử ngươi không thấy ta đang tiến về phía Ốc Đặc à ? Vậy mà còn dám dành lấy chiến lợi phẩm của lão tử, có phải là gây sự không ?!” Diệp Phong vừa nói vừa chửi rồi tiến gần Khải Đặc, gõ gã ba cái không thương xót.

“ Lão đại, ta không có chú ý thấy người đang tiến gần Ốc Đặc, nếu không ta làm sao dám giành công của người được….. Heh heh….. Lỗi rồi ….. Lỗi rồi …..” Khải Đặc ăn nỗi đau ở đầu rồi cười cười hướng lão đại xin lỗi

La Phi dẫn Kiệt Khắc đi đến gần Diệp Phong, nói:” Đoàn trưởng, thuộc hạ tại bộ lạc chiêu nhận được môt trăm thanh niên linh ngưu chiến sĩ. Họ hi vọng được tham gia Tư Lược đoàn, theo người học võ học Trung Hoa.Còn đây là bạch lang chiến sĩ Kiệt Khắc – Thi Nại Đức. Do lang nhân tộc của thú nhân vương quốc muốn giết sạch bạch lang nhân, bọn họ không có nơi nào để đi. Cho nên họ đặc biệt muốn cùng thuộc hạ đầu về Tư Lược đoàn!”

Ha ha ha, hôm nay đúng là ngày may mắn của lão tử, một trăm linh ngưu chiến sĩ và một trăm bạch lang chiến sĩ, chiến đấu lực tăng thêm rất nhiều. Sau này ta có thể ở Hỗn Loạn hoang nguyên tranh dành đặc thưởng. Diệp Phong song nhãn hưng phấn nhìn chúng bạch lang chiến sĩ, cao hứng cười nói:“ Linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ cường tráng, Tư Lược đoàn của ta thập phần hoan nghênh các người gia nhập. Sau này mọi người đều là người của mình, có gì cần cứ mở miệng !”

Một trăm linh ngưu thấy đoàn trưởng biết mình muốn học vũ học Trung Nguyên, lại không hề phản đối. Tất cả đều cười một cách cao hứng, mong chờ sau này sẽ giống như La Phi cùng đoàn trưởng tu luyện võ học Trung Hoa, trở thành kì tích của thú nhân!

Kiệt Khắc và bạch lang chiến sĩ đều cảm tạ đoàn trưởng đại nhân. Có thể theo vị đoàn trưởng có võ công cao cường như vậy, cùng với Liệt Diễm kỵ sĩ của đoàn trưởng, linh ngưu chiến sĩ, tinh linh xạ thủ trở thành đồng bạn. Sau này trừ phi lang nhân vương phái quân đội đi tiễu trừ, bằng không chúng lang nhân Kiệt Khắc không phải lo lắng bị lang nhân khác khi phụ truy sát!

Diệp Phong thể hiện tình cảm thân thiết, cùng với Kiệt Khắc chúng thú nhân mới gia nhập khách sáo một phen, biết được bọn họ đang được La Phi thống lĩnh trên đường quay về, nghe trong cốc có tiếng chém giết, cho nên mới nhanh chóng tới trợ giúp. Phía đông bắc sơn cốc còn có năm mươi ba phụ nữ bạch lang và hài tử. Toàn bộ bạch lang nhân cộng lại khoảng một trăm sáu mươi sáu người. Vì vậy ra lệnh cho một số người, cởi bỏ chiến giáp, dẫn theo chiến mã, lưu lại thân thể bọn địch nhân Ốc Đặc cho dã thú xử lý. Rồi quay về hội hợp với bạch lang phụ nữ và tiểu hài, trở về hồ lô sơn cốc.

Cương thương khải giáp ở cốc khẩu, đã bị Lạc Tư chúng ải nhân đưa vào chế tạo sơn động. Lúc này bọn họ đang ở đó thanh lí thi thể. Diệp Phong thấy vậy liền ra lệnh đưa những Liệt Diễm kỵ sĩ bị thụ thương đi băng bó vết thương, nhường La Phi, Kiệt Khắc dẫn linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ đem trang bị và chiến qua đưa ra sau sơn cốc, đến giúp đỡ thanh lí thi thể!

Lộ Lộ thấy thiếu gia quay lại, liền bước lên trước hỏi thử xem có bị thụ thương ở đâu hay không. Tĩnh Hương kinh ngạc nhìn Kiệt Khắc chúng thú nhân mới đến, cũng chạy tới hỏi:” Đoàn trưởng, Ốc Đặc và Mễ Khắc đã chạy thoát à?“

Khải Đặc nghe vậy liền ha hả cười to:” Chạy thoát? Bọn chúng có thể chạy đi đâu? Bọn chúng có thể chạy qua linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ sao? Toàn bộ đã bị bọn ta đưa đi gặp minh thần hết rồi….. ha….. ha…..”

“Cái gì! ? Đoàn trưởng, các người đã giết chết Ốc Đặc rồi à?” Tĩnh Hương nhíu mày nhìn diệp phong, hỏi .

Diệp Phong chính là đang ôm Lộ Lộ cáo tố cho nàng biết là mình không có chuyện gì, nghe Tĩnh Hương hỏi, hiếu kỳ hỏi lại:” Thế nào, ta không thể giết Ốc Đặc à?”

“Thiên nột, không lẽ người đã quên điều lệ pháp chế của đế quốc. Quý tộc từ bá tước trở lên phạm lỗi, tất phải do bệ hạ đích thân thẩm tra sau đó mới có thể xử quyết ?“ Tĩnh Hương thật sự bị vị đoàn trưởng khiến người ta không thể hiểu được, đùa giỡn đến thập phần buồn bực .

“A, ta đã quên rồi!”Diệp Phong xấu hổ gãi đầu hồi đáp. Khi Tĩnh Hương nhắc tới, hắn nhớ quả thật là có một điều lệ như vậy.

Tĩnh Hương nhìn Diệp Phong vẻ mặt biểu tình xấu hổ cực kỳ , bất đắc dĩ lắc đầu hỏi:” Một vị bá tước ủng hữu bất phàm phong địa và lưỡng vạn hộ vệ, đã bị ngài giết rồi. Việc này phải làm sao cho tốt đây!?”

“Như thế nào là tốt ? Nếu đã như thế thì cứ thế đi, sợ gì chứ. Dù sao cũng là Ốc Đặc tìm ta làm phiền trước!” Diệp Phong hừ nhẹ như không có gì, nhìn Ba Nhĩ đang hỗ trợ thanh lý thi thể, hô: ” Ba Nhĩ, tin tức cấp lão đầu tử đã truyền đi hay chưa?”

“ Thiếu gia, đã truyền đi rồi ạ!” ba nhĩ cung kính hồi đáp.

Diệp Phong gật đầu nói:“ Ngươi viết thêm một phong thư khác, nói khi viện quân chúng ta đến, Ốc Đặc bọn họ đều đã tử trận, để lão đầu tử đi tìm bệ hạ chỉ trích Ốc Đặc vì muốn giúp cữu tử mình báo thù, đã muốn hạ sát thủ với hoàng gia Tư Lược đoàn. Mhư quả không phải chúng ta có viện quân thì đã bị họ giết sạch cả sơn cốc rồi!“

Ba Nhĩ nghe vậy liền lĩnh mệnh đi làm. Tĩnh Hương nhíu mày nói:” Đoàn trưởng, người để Lạc Khắc tể tướng cáo trạng như thế có được không?”

Diệp Phong đắc ý, cười nói:“ Yên tâm, ta để lão đầu tử đi chỉ trích Ốc Đặc chỉ là tạo hình thức thôi. Cho dù ta không làm như vậy thì bệ hạ cũng sẽ biết việc này rất nhanh, bởi vì ông ta luôn phái mật thám giám thị Tư Lược đoàn, cho nên sự tình của ngày hôm nay khẳng đinh đã thông tri đến cho ông ta!”

Ô, nguyên lai bệ hạ có phái mật thám giám thị Tư Lược đoàn? Tĩnh Hương kinh ngạc đánh giá lại, suy nghĩ Tư Lược đoàn đánh cướp Nô đãi đoàn hoàn toàn phù hợp với Mạt La pháp chế. Sự tình này vốn là Ốc Đặc cố ý đến tầm cừu. Mật thám quả như bẩm báo, chỉ có thể tính là Tư Lược đoàn chính là đang phòng vệ, nên sẽ không có vấn đề gì cả.

Bất quá gia nhân Ốc Đặc bá tước và các hộ vệ khác có đến tầm cừu không? Tĩnh Hương trong đầu không ngừng tính toán.

“Hừ, gia nhân của hắn đến báo cừu? Chúng ta hiện tại có linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ mới gia nhập, lại có địa hình có lợi. Bọn chúng đến bao nhiêu người, lão tử đều không sợ!” Diệp Phong hừ nhẹ hiêu trương bạt hổ.

Tĩnh Hương đang rất kinh ngạc với mục đích của những thú nhân mới tới. Lúc này nghe nói là muốn gia nhập trở thành thành viên của Tư Lược đoàn, không kiềm được lộ ra thần sắc yên tâm. Có linh ngưu chiến sĩ có sức chịu đựng siêu cường không hề biết mệt mỏI, chiếm cứ địa hình thuận lợi. Bọn họ quả thật là không cần phải sợ gia nhân của Ốc Đặc xuất đại quân đến tầm cừu.

Diệp Phong thấy Tĩnh Hương không có nghi vẫn nữa, chờ toàn bộ thi thể đã được thu thập xong, lập tức triệu tập mọi người trong cốc lại, giới thiệu linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ mới đến để mọi người quen biết. Hơn nữa còn tổ chức yến để chung vui!

## 40. Chương 40 - Tam Tiết Côn, Đạ Khả Đao

Uy Liêm thương thàh, nằm ở phía tây trung tâm củ Hỗ Loạ hoang nguyên, nhữg ngườ trong thàh đề làay gian thương, cóhểó làô cùg phồ vinh. Gian thương tụậ, biế cảoang nguyên trởhàh mộ thàh thịậ dịh lớ nhấ, là một trong bốn thế lực mạnh tại Hỗn Loạ hoang nguyên. Tổng bộ Uy Liêm thương đoàn đặt tại đây, sởữ mộ binh đoàn tam giai tạ hệỵĩ mộ binh đoàn tam giai tạ hệạhủ cùg vớ mộ đại đội tứiai tạ hệhá sư, tíh ra hai mươi mố ngà hộệ

Bốỗư – Uy Liêm, bố mươi tuổ, bá giai cuồg sa kiế sĩ thân cao, cao lớn tuấn vũ, má tó mà vàg, kếhừ quyề điề khiể thương đoà từhụ thân. Hiện giờ gã làuc1đương nhiệ Uy Liêm thương đoà đoà trưởg!

Việc Diệ Phong tiêu diệ bọn người Ốc Đặc chỉ trong một đêm, Bốỗư từrong miệg thá tửàiế được, rấ làiậ mìh vềuc1đoà trưởg Mạ La hoàg gia Tư Lượ binh đoà nà. Sự phát triển tạ Hỗ Loạ hoang nguyên thật không thể tưởng tượng. Với bọn thủ hạ gồm tứiai Liệ Diễ kỵĩ tinh linh xạhủ linh ngưu chiế sĩ bạh lang chiế sĩ hợ thàh bố chủg cườg hã trung độ, làm cho thế lực không ngừg lớ mạh. Lạ cóạ La đếuố chốg lưng, muốn lấy danh tiếg là đệ nhất thế lực ở tây bộ sợ rằg dễ như trở bàn tay.

Mộ nú không thểóai cọp, Bốỗ Tư không thểuc1đểung dưỡg nhẫ nhị cho mộ thếự khá tại tây bộần mìh mà phá triể ngang bằg, thậ chíóhểượ qua mìh. Cho nên gã đãệh cho thá tử chú́ớ nhấ cửhấ độg củ Hồô sơn cố, nơi đóng quân của Mạ La hoàg gia Tư Lượ đoà. Gã không muố cho nóớ mạh tiếp, không biế làên đuổ khỏ dấ Tây Bộ hay làầ tả tiêu diệ!

Mặ dùà như vậ làóhểắ tộ vớ Mạt La đếuố, bấ quáìợ íh, gã chỉóhểà như vậ. Huốg hồơi đây làỗ Loạ hoang nguyên không phả làạ La đếuố, với điều này gã cóuyền tiêu diệ Tư Lượ đoà, và Mạ La đếuố lạ không thểìư Lượ đoà màhá quân đáh mìh. Bở vìỗ Loạ hoang nguyên làiên giớ tá quố gia. Mộ khi khở độg quân độ tiế nhậ nơi đây, sẽ khiến bảy nướ kia đềao cảh giớ, tạ nên mộ trậ ảh hưởg lớ, xấ hơn nữ làhát độg chiế tranh phạ vi lớ.

Hơn nữ Uy Liêm thương đoà của gã còn có thàh trìhắ chắ để thủ thêm vào còn có quan hệ tốt với các thế lực trung bình ở tây bộ. Nếu Mạt La đế quốc vẫn muốn trả thù vìộ Tư lượ đoà màiế công, gã tựin cóhểgăn cả. Dù trường hợp xấu nhất là Mạ La đếuố mở cuộc viễ chinh thìựa vào số lương thả dồi dào, gã cóhể cố kéo dài khiến Mạt La đế quốc phải lui binh!

Vào giữa trưa, mặ trờ lên cao, tấ cảhàh viên Tư Lượ đoà trong sơn cố đều ở phí trướ căn phòg củ đoà trưởg đạ nhân mà chờuc1đợ hắ ra đưa chỉhị

Đêm qua, Diệ Phong nhân việc linh ngưu chiế sĩùg bạh lang chiế sĩùg gia nhậ nên vô cùg cao hứg, há thật nhiề, lạ cò sủg hạh Lộộộ phen, tạ trên ngườ U Nguyệ Nhi màhá tiế. Kế quảàgủhẳg tớ giữ trưa mớ dậ, tỉh lạ mộ hồ, mớ nhớớ nhữg thúhân chiế sĩò chưa có biên chế kêu Lộộáo cho bọ họậ hợp lạ.

Dướ sựầ hạủ Lộộùg U Nguyệ Nhi, Diệ Phong tứ tố mặ xong bộ phục mà đen cùg mà vớ cá á choàng, dẫn hai nữhân đi ra khỏ phòg

“Đoà trưởg!”

Khả Đặ, Ai Đứ, Ba Nhĩ Kiệ Nãư, Lạ Tư, La Phi, Kiệ Khắ bả ngườ cùg vớ Liệ Diễ kỵĩ tinh linh xạhủ ả nhân công tượg, linh ngưu chiế sĩà bạh lang chiế sĩá thàh viên đề thi lễhi thấ đoà trưởg đi ra.

Chỉóạ Phi Nhĩà Tĩnh Hương không lên tiếg. Người trước thì chỉ thi lễ vì ít khi mở miệng nói chuyện. Còn người sau thì vì sau một đêm hoang dâm của thành viên ở đây, nên tỏ ra bất mãn với vị đoàn trưởng đại nhân này, vì thế không muốn thi lễ.

Diệ Phong mỉ cườ nhì nhì gương mặ bấ mã củ Tĩh Hương, rồi quay qua những thành viên Tư Lượ đoà kháh sá và câu. Xong xuôi hắn chính sắ tuyên bố:“ La Phi, ngươi mang đế sốinh ngưu chiế sĩừ đủuc1đểà mộ trung độ, sau này ngươi trở thành độ trưởg. Ta dạ cho ngươi võoc Trung Hoa, ngươi cóhểạ cho mỗ cáhân linh ngưu chiế sĩ”

“Vâng, tạuc1đoà trưởg đạ nhân!” La Phi cao hứg lĩh mệh. Linh ngưu chiế sĩạ cóhểu luyệ Trung Hoa võọ, tấ cảuc1đề lộẽặ vui mừg.

Diệ Phong nghiêm chỉh gậ gậ nó tiếp:“ Kiệ Khắ, ngươi từạh lang chiế sĩrung đoà chọn ra mộ trăm ngườ, tạ thàh mộ trung độ, đả nhiệ vịríuc1độ trưởg, không vấ đềhứ”

Kiệ Khắ nghe vậ cung kíh trả lời:“ Không có vần đề gì thưa đoà trưởg, bấ quáhúg tôi nhữg bạh lang chiế sĩhiế đấ quảhậ làộ trăm mười ngườ làhùợ nhấ. Đoà trưởg cóhểùng nhữg chiế sĩò lạ mộ í nhiệ vụhác. Bọ họuc1đề hy vọg cóhểìuc1đoà trưởg màuấ lự, bá đá ơn đã ngộ”

“ Vậ cho họhụráh công tá truyề tin nha, tin tưởg rằg mọ ngườ cóhểuc1đả nhiệ chứ vụà!” Diệ Phong mỉ cườ ứg tiế.

Kiệ Khắ nghĩghĩ “Đoà trưởg, nếu cần người canh gác, thỉh cho phé bọn tôi lấ mườ bạh lang thiế niên sắ trưởg thàh nhận nhiệ vụ để gia tăng mộ í kinh nghiệ!”

“Cóhể” Diệ Phong gậ đầ đồg ý ngoại trừạ Tư, thàh viên cò lạ đề rờ khỏ. Hắn dẫ Lạ Tư đi và thụuc1ố. Lộộùg U Nguyệ Nhi tựhiên đi theo và.

“Lạ Tư, ngà hôm qua gó nhặ nhiề cương thiế, tâm tìh sao không tốt vậy?” Diệ Phong và nhàú đầ xuốg mỉ cườ hỏ.

Lạ Tư cao hứg ngẩg đầ nhì vềhí Diệ Phong, cườ nó “Đương nhiên làao hứg. Đoà trưởg, mộ ngà linh mộ trang phụ khinh trang kỵĩ cùg trọg trang liệ diễ kỵĩuảhậ làuc1đủ”

“À trọg trạg kỵĩrang bịuảhậ là mê ngườ. Bấ quáây giờạh lang chiế sĩò không cóũhí việc đầu tiên làấp vũhího họ” Diệ Phong gậ đầ nó

Lạ Tư nghe vậ hai mắ ság lên, hỏ “Đoà trưởg, người định cấ cho bach lang chiế sĩoạ vũhíì Hìh dạg như thếà?”

“À đúg vậ, ta tíh là cho họùg cương côn, hơn nữ lạ làam tiết cương côn, ngươi tớ, ta họ cho lão xem!” Diệ Phong mỉ cườ lên tiếg ké Lạ Tư tớ trá á, cầ bú trên tay hắ họ nên hìh dạng củ tam tiết cương côn, nhưng hình vẽ không đẹ lắ.

Lạ Tư vố kinh nghiệ chếạ phong phú vừ nghe đãiể, càg nghe càg hưng phấ, mộ lú sau đãiể đượ ýứủ Diệ Phong. Lão lậ tứ rờ khỏ thụuc1ố, tiế thàh đảạ tam tiết côn!

Diệ Phong thấ thếộ nó “Đừg nóg vộ, ta cò chưa nó hế, tam tiết côn trong hai đoạ cóuc1ốg dẫ tiêm, cóhểhá huy tá dụg á sá. Mặ khá ta cò cho gắ thêm mộ mẫ đao nhỏấ cho ả nhân công tạ, bản thảo tớ ngươi mang đi không muộ!”

“Ả nhân chi thầ tạ thượg, đoà trưởg, người quảhậ cóựưởg tượg sáh bằg thầ linh!” Lạ Tư quan sát hình dạng mẫ đao mớ xong, nhấ thờ hai mắ ság lên, kíh độg cả khoá!

Lộộộ bên nhì thiế gia vớ áh mắ sùg bá, kểả Nguyệ Nhi đề rấ làộ phụ sứ tưởg tượg củ Diệ Phong, cả khá tên cầ thúhự sựàhông bình thường!

Hiện tại đao ở Quang Minh đại lục phổ biến chỉ là những loại nâng cấp từ kiếm, dài và có khúc uốn. Diệ Phong cấ Lạ Tư chíh làìh dág củ đạ khả đao củ Trung Quố cổuc1đạ, tuyệ đố thuậ lợ cho việ ché chặ!

Lạ Tu nhì khả đao đồìh, miệg cườ lớ. Nghe đoà trưởg dặ dòhỉh sử cả tạ lạ cương thiế khả giá, phân phố cấ cho linh ngưu chiế sĩùg bạh lang chiế sĩả vệhí sau lưng, lão lậ tứ hưng phấ vộ vãầ hai bả chạ ra khỏ thụuc1ố, triệ tậ chúạ trung độ bắ đầ mang lụ đảạ hìh dág vũhíớ, tu cả tiế lạ thiế khả giá. Trong cố vang lên trậ trậ tiếg hoan hô củ ả nhân!

Trong cố nhữg thàh viên vô sựghe nó sẽ có hìh dág vũhíớ, đề tớ chúạ sơn độg, chuẩ bịhì xem làoạ vũhíì

Tĩh Hương đang ở trong phòg mìh lắ đầ cả khá đoà trưởg thự sựổuá. Việ cùg hắ ởhung, cả giá bên cạh hắ cóô sốíậ, khiế cho kẻhá thậ phầ tòò

“Lạ Tư thậ sựàất mê chúạ!” Lộộhu thuậ đứg ởên trá thiế gia, nghe bên ngoà hoan hô, gương mặ cùng với nụ cườ xinh đẹ là cho mê lòg ngườ.

Diệ Phong sủg á cá miệg nhỏéinh đẹ nàg mộ cá, rồ ngãuốg trên giườg, đểuc1đầ ngay giữ đù ngọ nàg, còn nàg ngồ trên bảai, dướ thì Nguyệ Nhi quỳ gối. Hắn cả giá chíh mìh tự như hìh ảh trên đãừg coi giốg như mộ lã đị chủưởg thụ

Bây giờư Lượ đoà gồ cóiệ Diễ kỵĩ tinh linh xạhủ linh ngưu chiế sĩ bạh lang chiế sĩ bố loạ trung đoà cườg hã tá chiế. Diệ Phong córong tay bố trung tiể đoà sẽ tiế hàh cướp bóc nhằ tạ tiề vố. Chỉầ chúạ trung độ tạ thàh tam tiêt côn, cả tổoà hả khả giá, hắ cóhểhuyên tâm hoà thàh mụ tiêu, tiế tụ mởộg Tư Lượ binh đoà!

Bấ quáú nà, hắ chọ lự mộ bộôn phá cùg công phá dạ Kiệ Khắ cùg bạh lang chiế sĩu luyệ. Cò cóhương phá “Băng hỏ cử thứ” lẫ giữ huyề băng chân khíùg vớ liệ diễ chân khí phân khai sửụg bá thứ, cũg làạ cho Lạ Phi Nhĩ Khả Đặ cùg Liệ Diễ kỵĩ Cóhư thếọớ cóhểhá huy chân khíấ công tố nhấ!

## 41. Chương 41 - Liệp Vật，bỉ Nhĩ Thương Đoàn

Ngày thứ tư sau khi Ốc Đặc bị giết ở Hỗn Loạn hoang nguyên, tại hoàng cung của Mạt La đế quốc, trong thư phòng của quốc vương, Lao Nhĩ bệ hạ vừa vì nghe xong tường trình của Lạc Khắc. Ông ta vẫn ngồi trên ghế thầm than tên Lôi Ân này lại gây chuyện, thật sự đem phiền toái đến cho ông ta!

Nhận được tín điểu của mật thám truyền báo, Lao Nhĩ đã sớm biết Lôi Ân đóng tại Hồ Lô sơn cốc, sát tử ba mươi danh kiếm sĩ của Đại hoàng tử Thiên Vũ đế quốc, và cả cuộc tấn công Địch Lạp nô đãi đoàn. Nhưng mà ông ta lại không ngờ tới việc Ốc Đặc vì tên cữu tử của hắn mà tìm Lôi Ân trả thù. Hơn nữa không nghĩ là Lôi Ân lại đột nhiên có quân tiếp viện, đem toàn bộ bọn người Ốc Đặc mà sát tử!

“Hình như đã lâu không thấy một người không xem oan uổng ra gì, Tể tướng Lạc Khắc, lại có thể khóc thét vì oan uổng? Thật là thú vị! Lão nhân này nói có vẻ thành thật, có lẽ không biết bệ hạ đã được mật thám từ sớm báo cáo việc này!” Tả La tiêu sái đứng bên cạnh Lao Nhĩ, cười nhẹ: ”Nhưng mà tên Lôi Ân lại có thể thu phục được hai trăm linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ. Điều đó thật là ngoài sức tưởng tượng của mỗi người!”

“Tiểu tử này quả thật có khả năng làm những điều mà người khác không nghĩ đến. Trẫm đoán rằng hắn đã dạy cho một trăm tên Liệt Diễm kỵ sĩ những võ công tác chiến mới, nếu không thì Liệt Diễm kỵ sĩ không có khả năng lợi hại như vậy!” Lao Nhĩ thờ dài than:” Nhưng mà hắn lại gây ra sự tình ngoài ý muốn như vậy, tổng lại thì cũng có chút phiền toái!”

Tả La nghe vậy liền cười, rồi hỏi:” Bệ hạ định xử lý cái chết của Ốc Đặc lần này như thế nào? Thần nghĩ người thân của hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!”

Lao Nhĩ trầm từ một lát rồi nói:” Lôi Ân tấn công Nô đãi đoàn của Mễ Khắc – Địch Lạp thì không có phạm vào pháp chế. Ốc Đặc với ta không có ảnh hưởng gì, bị giết chết cũng không quá đáng tiếc. Để tránh cho người thân của y cùng thủ hạ tìm Lôi Ân báo thù, ngươi đi phái người thông tri với Uy Nhĩ nguyên soái, lấy cái tội coi thường hoàng quyền mà thu biên lãnh đị của Ốc Đặc và hai vạn hộ vệ, xóa bỏ tước vị bá tước của Khố Lỗ gia

“Vâng!” Tả La ứng thanh tuân mệnh, rồi phái người thông tri cho Uy Nhĩ

Khi Uy Nhĩ nguyên soái biết việc Ốc Đặc bá tước bị tên cầm thú nam tước giết chết, còn quốc vương thì lại dùng tội danh coi thường hoàng quyền mà tịch thu hộ vệ, xóa bỏ tước vị bá tước, liền không nhịn được phát tác ngọn lửa nổi giận cao hơn ba trượng. Lão hận cầm thú nam tước cũng bằng với lão Lạc Khắc!

Phỉ Long gần đây điên cuồng tập luyện. Y từ miệng của gia gia biết được sự việc này, trong lòng càng thêm quyết tâm tăng cường thực lực bản thân, để tìm kiếm cơ hộ đánh bại tên Lôi Ân này nhằm lấy lại thể diện, và cũng đưa hắn đi gặp Minh thần luôn!

Cùng lúc đó, tại Thiết Huyết học viện, Đại hoàng tử Thiên Vũ đế quốc Bảo La- Cách Nhĩ Cáp Đặc đang ở trong phòng của hắn, nghe thủ hạ Bỉ Đặc – Lạp Kì bẩm báo về việc tìm kiếm nơi Tư Lược đoàn của Lôi Ân đóng trú!

“Ân? Nói vậy thám tử đã tìm ra nơi đóng trú của Lôi Ân rồi à?” Bảo La nghe báo cáo lại xong, nhìn Bỉ Đặc hỏi nhỏ.

Hồng phát trung niên cao lớn anh tuấn Bỉ Đặc cung kính đáp:” Hoàng tử điện hạ, thám tử của chúng ta quả thật đã tìm ra nơi mà Tư Lược đoàn của Lôi Ân đóng trú. Nhưng mà trong Tư Lược đoàn lại đột nhiên xuất hiện thêm tinh linh xạ thủ, linh ngưu chiến sĩ, bạch lang chiến sĩ, ba nhóm cường lực này đều tạo thành một trung đội. Cho nên để chắc chắc tiêu diệt bọn chúng, thỉnh hoàng tử điện hạ quyết định!”

“Hừ, chỉ có thêm ba trung đội mà thôi. Ngươi đi thông tri đến Lâm tướng quân đang đóng tại phía đông biên giới, lệnh cho hắn dẫn người tiêu diệt Tư Lược đoàn cho ta, bắt Lôi Ân và cái con tiện nhân Tĩnh Hương về đế quốc. Chờ ta hoàn tất việc học ở học việc, thì sẽ tự mình trở về giáo huấn họ!” Bảo La trong lòng đầy hận thù ra lệnh.

“Vâng!” Bỉ Đặc ứng thanh lĩnh mệnh rồi rời khỏi phòng, chiến theo mệnh lệnh của Hoàng tử điện hạ mà thực hiện!

Cái ngày tại học viện bị vũ nhục, đối với Bảo La mà nói thì đó là lần đầu tiên trong đời. Nếu không phải Thiết Huyết học việc không cho phép đệ tử đang học tập được rời đi, Bảo La nhất định đã tự mình dẫn người đến tiêu diệt cái Tư Lược đoàn rồi. Đem Lôi Ân mà trí tử, bắt Tĩnh Hương biết cái lỗi của nàng gây ra.

Ngày thứ năm sau khi Ốc Đặc bị giết tại Hỗn Loạn hoang nguyên, hoàng hôn đã buông xuống, phía sau Hồ Lô sơn cốc, đoàn trưởng Diệp Phong đang tán dương linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiên sĩ, trên người là khải giáp bằng cương thiết, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên thân người.

Ngày hôm qua hắn đã nhận được tín điểu truyền thư của Lạc Khắc. Biết được việc quốc vương bệ hạ đã thu biên hộ vệ của Ốc Đặc, xóa bỏ tước vị bá tước của Khố Lỗ gia, trong lòng cảm thấy cao hứng.

Sau nửa tháng tập trung làm việc, rốt cuộc một trăm hai mươi mốt bộ tam tiệt côn và Đại khảm đao được chế tạo xong, và cũng chỉnh sửa xong khinh khải giáp thích hợp cho linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ.

Tiếc là thời gian qua ngắn, thể chất của thú nhân quá tồi, bọn bạch lang chiến sĩ Kiệt Khắc tiếp xúc với võ công, luyện tập “Ngự Phong Quyết” và “ Vô Tình Tứ tuyệt côn” không có tiến triển gì cả. Những tên linh ngưu chiến sĩ mới thì luyện tập “hiên viên chí tôn công” và “kinh hồn tam thức” cũng đồng dạnh không khá hơn.

Trong lúc đó bọn ải nhân Lạc Tư nhìn Kiệt Khắc và đám bạch lang chiến sĩ đang cầm trong tay rường thương côn màu bạc dài ba thước, và trong tay Ai Đức là Đại khảm đao dài bốn xích, trên mặt đều hiện nụ cười cao hứng. Mấy loại vũ khí mới này cũng có thể cho là bọn họ sáng chế ra, thật sự là một vinh dự a!

Nếu cái thứ đồ chơi này dùng để chém người, so với cái thanh đao trước kia thì nặng hơn. Trong tay Ai Đức là thanh Đại Khảm đao mà lão đại lệnh cho ải nhân đặc biệt làm cho gã, trong lòng đang tà ác liên tưởng đến cảnh chém giết!

“Lão đại, bây giờ La Phi và Kiệt Khắc bọn họ đều có khải giáp và vũ khí cả rồi, chúng ta cũng nên đi tìm con mồi được rồi đó?” Khải Đặc đứng bên Diệp Phong hỏi như chờ đợi điều gì.

Đệ ngũ, đệ lúc, đệ thất, đệ bát của Băng hỏa cửu thức, cả bốn thức đều là thương pháp rất thích họp cho Liệt Diễm kỵ sĩ tập luyện. Trong một thời gian cố gắng tập luyện, bọn họ đã hoàn thành đệ ngũ thức, cho nên Khải Đặc tâm tình muốn đi đánh giết để thử nghiệm uy lực chính thức của nó!

“Đúng vậy lão đại, giờ chúng ta có thêm bọn người Kiệt Khắc gia nhập làm tăng thêm thực lực của chúng ta, phải tìm kiếm con mồi thôi, ít nhất là Nô đãi đoàn có mĩ nữ!” Ai Đức cũng hùa theo.

Tĩnh Hương nghe vậy rồi nghĩ tới cảnh tượng Ai Đức hoan hảo một đám nữ nhấn đến nỗi hai chân đều run lên, có cảm giác tức cười. Nàng lại nghe tên tử bàn tử này còn muốn cướp mỹ nữ, không nhịn được hừ nhẹ một tiếng: ”Tử tính bất cải, cẩn thận không thì hai chân phát run đến tàn tật đó!”

“ Ha ha…... Ai Đức, hai chân run đến tàn tật ư!” Có nhiều tên trong Tư Lược đoàn vẫn chưa biết việc hai chân run của tên Ai Đức này, trước sau nhịn không nổi liền bật cười. Trong đám người tham gia có Khải Đặc và Ba Nhĩ, hai người bọn họ với Ai Đức quen lâu nhất, cười lên hung hăng không kiêng kị ai

Diệp Phong với thần sắc đê mê nhìn Tĩnh Hương vừa chọc một đám người cười đùa, hai mắt nhìn vào cái áo trắng trước ngực của nàng, trong lòng tiếc nuối cái bộ ngực sữa đầy đặn của nàng, quả thực so với U Nguyệt Nhi đều to.

Dáng người thục nữ thật là tuyệt, bộ ngực sữa này dùng tay có thể nắm hết chăng? Nếu được sờ mó không biết sảng khoái bao nhiêu? Tên cầm thú nhìn chằm chằm bộ ngực Tĩnh Hương, sắc mê mê đích ý dâm.

Tên sắc lang đáng chết. Tĩnh Hương phát hiện hai mắt Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hai đầu vú của nàng, nhất thời cảm thấy không tốt, trừng mắt nhìn hắn mà nói:” Đoàn trưởng! Ngài mau nói mục tiêu đánh cướp tiếp theo của chúng ta!”

“A, A, đúng, nói mục tiêu!” Diệp Phong thấy Tĩnh Hương đang tức giận với hắn, thần sắc có chút không đúng, vội vàng hít một hơi mạnh, rồi nói:” Mục tiêu lần này của chúng ta là Bĩ Nhĩ thương đoàn, ở phía bắc, cách chúng ta năm mươi lí. Tổng bộ của bọn họ là một trấn nhỏ còn có một lượng lớn mễ lương ( gạo). Tuyệt đối không thể bỏ qua!”

Quang Minh nữ thần tại thường, tên gia hỏa này chẳng lẻ không biết cái gì gọi là chọn mục tiêu nhỏ sao? Tĩnh Hương nghe Diệp Phong nói xong, trong lòng buồn bực hết thảy, mở miệng hỏi:” Đoàn trưởng, người không thể trước tiên đi tiêu diệt những thế lực nhỏ và yếu sao? Bĩ Nhĩ thương đoàn mặc dù vậy cũng có trong tay một đại đội nhị giai kiếm sĩ, năm trung đội nhị giai kỵ sĩ, năm trung đội nhị giai xạ thủ. Tuy bọn chúng được trang bị bình thường, nhưng chúng ta chỉ có thể đem bốn trung đội đi, cái này không phải là thực lực quá chênh lệch sao!”

“Tĩnh Hương phó đoàn trưởng, người nên là cho cái lá gan ngưới lớn một chút. Bĩ Nhĩ thương đoàn có thể coi là một thế lực lớn tại Hỗn Loạn hoang nguyên được sao? Lão tử muốn đánh cướp, chỉ một lần là hốt sạch, chứ cướp mấy cái nhóm nhỏ tôm tép khác thật chẳng ra làm sao?” Diệp Phong có chút bất sảng khi thấy Tĩnh Hương luôn phản đối ý kiến của hắn, rồi sau đó thần tình trấn tĩnh lại, quát to:” Liệt Diễm kỵ sĩ, tinh linh xạ thủ, linh ngưu chiến sĩ cùng bạch lang chiến sĩ nghe lệnh. Lập tức cùng ta đến Bĩ Nhĩ thương đoàn mà đánh cướp!”

“Vâng!” Chủ lực của bốn trung đội đều đồng thanh một tiếng nhận lệnh!

## 42. Chương 42 - Cuồng Vọng Đả Kiếp, Tiến Như Vũ Hạ

Bĩ Nhĩ thương trấn nằm ở phía tây nam của Hỗn Loạn hoang nguyên. Tổng bộ của Bĩ Nhĩ thương đoàn không lớn lắm, chỉ là một thị trấn mậu dịch nhỏ. Không giống với mô hình mậu dịch ở Uy Liêm thương thành, đối ngoại chỉ cho thương nhân thuê đất trong thành để mua bán. Nơi này chính là cho Bỉ Nhĩ thương đoàn và các thương nhân khác giao dịch với nhau, mặt hàng trao đổi chủ yếu chính là mễ lương!

Khố Mạt - Kì Lạp xuất thân từ Quang Minh đế quốc nhưng ma pháp và võ công đều không biết. Bề ngoài của hắn vô cùng bẩn thỉu với mái tóc ngắn màu đỏ và đôi mắt màu xanh đậu trông cực kì gian ác. Thân thể hắn trông xanh xao, gầy gò nhưng con người hắn thập phần tham lam. Thứ mà hắm yêu thích nhất chính là kim tệ. Vì hắn làm quá nhiều chuyện phi pháp nên bị Quang Minh đế quốc truy nã, vì thế hắn mới lưu lạc đến Hỗn Loạn hoang nguyên. Trong bao nhiêu năm hắn tích cóp nhờ sanh ý mễ lương, nên cũng có chút đỉnh!

Phòng ốc ở Bĩ Nhĩ thương trấn đều được dựng lên bằng gỗ một cách vội vã. Bên ngoài đóng cọc nhọn làm hàng rào để đề phòng kỵ sĩ của địch nhân tập kích đột ngột .

Đêm xuống trăng tròn vành vạnh toả sáng khắp nơi, sao sáng đầy trời, trung đội tật phong kiếm sĩ phụ trách việc gác đêm tại cửa phía Nam của thương trấn. Đột nhiên phát hiện một đám kỵ sĩ từ phía Nam phi tới liền cảnh giác rút kiếm ra, chuẩn bị gõ chuông báo động

Diệp phong cùng Khải Đặc dẫn đầu Liệt Diễm kị sĩ đuổi tới, cách cửa vào thương trấn năm mươi thước thì dừng lại. sắp xếp chỉnh tề lại đội ngũ. Phía sau là Kiệt Nã Tư dẫn đầu tinh linh xạ thủ, đứng ở phía trước là Liệt Diễm kỵ sĩ

“Uy, kỵ sĩ và xạ thủ bên ngoài trấn nghe rõ ban đêm thương trấn không buôn bán, nếu các người muốn mua mễ lương thì sớm mai hãy quay lại!” Tên kiếm sĩ tuần tra đêm thấy đối phương chỉ có khoảng hai trăm người, nghĩ rằng bọn họ không phải đến tập kích mà là những khách thành thị đến muốn mua mễ lương.

“Tên ngốc, lão tử không phải đến mua mễ lương!” Diệp Phong cười to, tay phải liền vung lên , Kiệt Nã Cư chỉ huy tinh linh xạ thủ lập tức bắn tên công kích vào những tên kiếm sĩ đi tuần đêm. Các mũi tên nhanh chóng được bắn ra khỏi dây cung, mang theo chân khí có màu sặc sỡ như điện bắn ra phá không mà bay, nhanh đến nỗi không thấy bóng, nhất thời trận trận tiếng la thảm!

Những kiếm sĩ tuần đêm căn bản chẳng thể nào tưởng tượng rằng đối phương chỉ khoảng trăm người mà dám đến đánh cướp Bĩ Nhĩ thương trấn, nhất thời đã sai lầm vì có ý khinh thường thực lực. Khi đến cự ly phù hợp, Kiệt Nã Zư chỉ huy mọi người tiến lên bắn giết được khoảng năm mươi tên, trong đó có cả tên trung đội trưởng!

"Đang đang ….. đang đang ….."

Một gã kiếm sĩ chớp thời cơ nhanh chóng rung chuông báo động nhưng đáng tiếc sau đó liền bị bọn ngườI Kiệt Nã Tư giết chết trong đợt tấn công lần hai. Cả một trung đội kiếm sĩ tuần đêm toàn bộ bị giết sạch bởi vì khinh thường tài nghệ xạ tiễn của đám tinh linh!

“Ha ha, Kiệt Nã Tư, chiêu “ tật tiến vô ảnh” của xạ thủ bọn ngươi thật hiệu quả a!” Khải Đặc nhìn bọn kiếm sĩ chạy trốn phía trước, trong miệng cao hứng cười to.

“Đó là do tiễn thuật của Đoàn trưởng dạy làm sao kém được? Đợi chút nữa trung đội kỵ sĩ các ngươi thử dùng chiêu thức mới, hiệu quả khẳng định cũng không kém!' Kiệt Nã Tư đắc ý đáp lời.

“Tốt lắm, tiểu tử công phu vỗ mông ngựa của ngươi thật sự ngày càng tinh thuần. Chuẩn bị chiến đâu nào. Tiếng chuông báo động vừa vang lên, khẳng định địch nhân phần lớn đều chạy về phía Nam, đừng quên mục đích của chúng ta!” Diệp Phong châm thanh sản tiêu hồn rồi cười to để nhắc nhở Kiệt Nã Tư.

“Vâng, đoàn trưởng cứ yên tâm!” Kiệt Nã Tư cười đắc ý đáp lời, triệu tập mĩ nữ tinh linh xạ thủ, kéo cung lắp tên, nhắm về phía cửa Nam thương trấn mà chuẩn bị bắn.

Khố Lỗ đang tính sổ sách ngay tại trong trướng, bỗng nghe từ phía nam của trấn có tiếng chuông báo động vang lên, nhất thời kinh hãi rồi vụt chạy ra khỏi trướng triệu tập thuộc hạ phân một bộ phận trấn thủ cửa phía Bắc, rồi đái lĩnh đại bộ phận chạy tới cửa phía nam thương trấn.

Khi Khố Lỗ chạy tới cửa phía nam, thì thấy dưới mặt đất đầy thi thể thuộc hạ của mình. Đầu tiên hắn kinh người, sau đó lại thấy bên ngoài trấn có một trăm người lạ mắt, tay cầm những trường thương cổ quái. Nhìn thoáng qua các kỵ sĩ này được trang bị giáp nhẹ làm bằng thép, cùng với một trăm tinh linh xạ thủ, vì vậy không giải thích nỗi vì sao thủ hạ của mình lại chết nhanh như thế. Hắn càng không giải thích được vì sao đối phương chỉ bằng chừng ấy người mà dám tập kích chỗ này của hắn?!

“Chư vị ngoài trấn, không biết Bĩ Nhĩ thương đoàn chúng ta đã đắt tội các vị khi nào. Vì sao phải thừa dịp đêm đến mà tập kích chúng ta?” Khố Lỗ bất mãn lên tiếng mà hỏi .

Diệp Phong nghe vậy rồi quan sát đại quân phía sau Khố Lỗ, ước chứng có khoảng một ngàn người, và tiêu sái cười nói: “Ta chính là Đoàn trưởng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn. Ngươi còn muốn hỏi chúng ta thừa dịp đêm đến mà tập kích các ngươi là vì cái gì?”

Khố Lỗ chính là một thương nhân, không hề có điểm nào của cường giả, tâm lý nhất thời rung sợ. Đối với việc tổn thất lần này hắn thật sự không thích. Bất quá lúc này đối phương lại là đoàn trưởng Mạt La hoàng gia tư lược đoàn, lập tức hiểu được, tên này chỉ đơn thuần là đến đây để cướp bóc.

Bằng vào hai trăm người mà muốn đánh cướp thương đoàn này, thật sự là khi người ta quá mà. Khố Lỗ nhìn trận tuyến của đối phương, giận dữ hừ trong lòng, mở miệng cười lạnh: “Vị đoàn trưởng đại nhân này, Hỗn Loạn hoang nguyên không phải của Mạt La đế quốc. Ngươi dẫn chỉ mấy trăm người đến đây muốn đánh cướp thương đoàn của ta, không phải quá coi thường thương đoàn của ta không có người. Hôm nay ta phải xem xem ai cướp của ai. Hộ vệ thương đoàn nghe lệnh, hãy tiêu diệt bọn địch nhân cho ta, rồi sau đó cướp lấy trang bị bằng cương thiết!”

“Vâng!”

Phần đông thủ hạ của Khố Lỗ nhận lệnh. Đầu tiên kỵ sĩ thúc ngựa phóng tới, rồi tới các kiếm sĩ tiến theo sau, và cuối cùng là các xạ thủ lắp tên chuẩn bị xạ kích. Bọn họ không để hai trăm người trước mặt vào trong mắt. Trừ đám người đang trấn thủ phía bắc, đội ngũ của bọn họ bây giờ gồm năm trăm kỵ sĩ, năm trăm kiếm sĩ, năm trăm xạ thủ. Làm cái gì mà phải sợ hai trăm người của đối phương?

“Đệ nhị thức, ‘Tiến như vũ hạ’ !”

Kiệt Nã Tư nhìn thấy đối phương để kỵ sĩ tiến lên trước, liền hét lớn ra lệnh. Tất cả tinh linh xạ thủ liền tay trái cầm cung, tay phải lắp tên vào rồi bắn. Tốc độ căn bản thật nhanh đến nỗi không thể thấy rõ động tác của bọn họ, mà chỉ thấy nhưng luồng khi màu sắc bay vùn vụt. Liên tục liên tục, trận trận tên bay như mưa nhắm vào đám kỵ sĩ đối phương đang tiến lên!

"A ….. a a ….. oa ….."

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đám kỵ sĩ của thương đoàn bị trúng tên, lớp lớp ngã xuống, liền bị những chiến mã của kỵ sĩ phía sau dẫm đạp lên, dĩ nhiên không thể sống nổi. Tình hình trở nên hoảng loạn hơn!

“Bình tĩnh, bình tĩnh, tấn công xạ thủ đối phương mau!”

Khố Lỗ nhìn đám kỵ sĩ của mình liên tục ngã xuống, tổn thất lúc này đã lên tới hai trăm mạng, cảm thấy cực kỳ đau lòng, lại kinh ngạc tiễn thuật cường hãn của đám tinh linh xạ thủ này, từ miệng liền lên tiếng trấn an, mệnh cho đám xạ thủ của mình nhằm vào địch nhân mà bắn. Tổn thất nhiều người như vậy, nếu không giết hết hai trăm tên này, mặt mũi của hắn sẽ không biết đặt vào đâu?

Kiệt Nã Tư thấy cuộc tấn công nào đã thành công, bọn xạ thủ bên địch cũng bắt đầu phản kich, liền ra lệnh cho tinh linh xạ thụ thủ hạ rút lui về sau. Diệp Phong và Khải Đặc dẫn đầu Liệt Diễm kỵ sĩ cũng từ từ lùi về, để cản trở sự công kích của xạ thủ của địch nhân!

“Đuổi theo, đuổi theo nhanh lên, đừng cho bọn họ thoát khỏi cự ly công kích của xạ thủ!” Khố Lỗ nhìn bọn người Diệp Phong lui về phía sau, cao giọng nhắc nhở thuộc hạ mau mau đuổi theo.

Diệp phong nhìn thuộc hạ Khố lỗ nhận lệnh toàn lực truy kích, xạ thủ liên tục vừa đuổi vừa bắn tên, nhất thời lộ ra nụ cười gian trá, rồi lớn tiếng bảo tinh linh xạ thủ cùng Liệt Diễm kỵ sĩ lùi về phía sau bảo trì cự ly công kích!

## 43. Chương 43 - Linh Ngưu Bạch Lang Phục Binh, Hỗn Chiến Đồ Sát Tẩy Kiếp

Diệp Phong lần này đánh nhau với Bỉ Nhĩ thương đoàn, thành viên xuất kích chỉ có Khải Đặc, Kiệt Nã Tư, La Phi, Kiệt Khắc cùng với bốn trung đội, còn lại bọn người Lộ Lộ và Ai Đức đều ở lại Hồ Lô sơn cốc!

Trên đường tới Bỉ Nhĩ thương trấn, Diệp Phong nghĩ đến việc phòng ngừa kỵ sĩ tập kích bên ngoài thương trấn để bảo vệ mọi người, cùng với vấn đề bên trong trấn quá mức chật chội, làm ra một kế hoạch đơn giản, tự mình mang theo Liệt Diễm kỵ sĩ và tinh linh xạ thủ dẫn dụ địch nhân rời khỏi trấn, La Phi và Kiệt Khắc dẫn linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ mai phục tại hai hướng đông, tây thương trấn. Một khi địch nhân xuất trấn, lập tức lao ra giáp công!

Khi bọn chúng đuổi theo ta hai bên cùng rời khỏi thương trấn càng lôi kéo nhau càng xa. La Phi ẩn tàng phía đông và Kiệt Khắc phía tây, cả hai đều mang theo chiến sĩ thủ hạ, thừa dịp bóng đêm tăm tối, lặng lẽ hướng tới chỗ song phương kịch chiến đánh dồn!

Kiệt Nã cùng tinh linh xạ thủ quay lại công kích phía dưới, thương đoàn kỵ sĩ tổn thất thật lớn ở cả hai mặt, còn sót lại một hai trăm người, bất quá không có ảnh hưởng đến tin tưởng có thể hộ vệ thương đoàn còn lại. Bởi vì bọn họ chỉ muốn lập tức đuổi kịp đối phương, chỉ cần tiếp xúc ở cự ly gần, xạ thủ đối phương tất chết không thể nghi ngờ!

“Tấn công, mọi người mau tấn công, nhất định phải giết bọn hỗn đản này! Ai giết được tên đoàn trưởng, thưởng năm ngàn kim tệ!” Khố Lỗ được mười mấy kiếm sĩ bảo vệ, đuổi theo đội ngũ đối phương, giọng nói ẩn chứa hận ý. Tư Lược đoàn đáng chết này đã làm cho hắn tổn thất một phần tư số hộ vệ, nói thế nào hắn cũng muốn giết chết bọn họ!

“Moo …... Sát!”

Ngay khi Khố Lỗ vừa dứt lời, mọi thủ hạ đều vọt tới trước mong đoạt tiền thưởng, La Phi lặng lẽ lại gần rồi gầm lên một tiếng trâu rống, gọi thủ hạ linh mgưu chiến sĩ từ phía đông nhanh chóng lao về phía địch nhân.

Cùng lúc đó, Kiệt Khắc cũng tru lên một tiếng, gọi bạch lang chiến sĩ, huy vũ cương côn trong tay, đằng đằng sát khí nằm địch nhân phóng tới, rất có phong phạm của một bầy sói!

“Mẹ ơi, đối phương có phục binh, linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ, mà lại còn mặc cương thiết khải giáp!”

“Thiên nột, chúng ta có khả năng đánh với bao nhiêu linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ của đối phương?”

Nhiều hộ vệ thương đoàn kinh hãi hô lên, tình huống thập phần hoảng loạn. Khố Lỗ chưa kịp vũ động ma pháp, đã thấy Linh Ngưu chiến sĩ và Bạch Lang chiến sĩ làm cho thủ hạ sợ hãi, khẩn trương gọi thủ hạ triệt thoái về trong trấn!

“Dàn quân!”

Khải Đặc đã sớm phải lui không nhịn được, thấy La Phi và Kiệt Khắc xuất hiện , lập tức hạ lệnh cho Liệt Diễm kỵ sĩ bày thành trận thế, tế ngựa múa thương, hướng về phía địch nhân, sử xuất đệ ngũ thức trong Băng Hỏa Cửu Thức : Liệt Diễm Thao Thiên, bao vây Liệt Diễm kỵ sĩ của địch nhân. Phương thiên họa kích trong tay múa lên dày đặc, mang theo liệt diễm nóng bỏng, giống như vô số con rắn lửa bay lượn tán loạn, từ xa nhìn lại giống như cự diễm ngập trời thiêu đốt, giết chết thương đoàn hộ vệ liên miên. Tiếng kêu khóc không ngừng, khó tin được võ công của đám kỵ sĩ này đáng sợ đến thế!

“Kiệt Nã Tư, đem theo xạ thủ của ngươi chặn ở phía sau!” Diệp Phong nhìn Liệt Diễm kị sĩ hung mãnh công kích phía trước, bèn lấy Quang Minh kiếm sang bên trái tấn công cùng Liệt Diễm kỵ sĩ, thầm ra lệnh cho Kiệt Nã Tư.

Liệt Diễm kỵ sĩ tấn công chính diện, linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ hai bên đông tây giáp kích, tinh linh xạ thủ đứng sau Liệt Diễm kỵ sĩ bắn tên. Dưới sự tấn công mọi mặt, hộ vệ thương trấn căn bản không phải đối thủ, hỗn loạn muốn bỏ chạy.

Trong trận hỗn chiến, thương đoàn hộ vệ không bị phương thiên họa kích của Liệt Diễm kỵ sĩ làm tê liệt, thì cũng bị thiết trụ của linh ngưu chiến sĩ đập tơi bời, bị cương côn của bạch lang chiến sĩ cắn xé.

Diệp Phong cưỡi trên lưng chiến mã, nhằm về phía đông địch nhân nhất, sử dụng đệ nhị thức “Phong Mang Ngạo Thị” của “Thiên Kiếm Quyết” tấn công. Kiếm khí dài đến mười thước huyễn lệ sáng trắng chói mắt, giống như câu liêm đoạt hồn của tử thần, xuyên qua thân thể hộ vệ giống như xuyên qua đậu hũ. Bọn người Khố Lỗ trong lòng run sợ, không thể tưởng tượng được đoàn trưởng này có võ công kinh khủng đến thế!

Chân khí đấu khí huyễn lệ nhanh lẹ, cộng thêm tiếng kêu thảm thiết, chiến trường hỗn loạn bị phá vỡ kinh khủng quỷ dị. Khố Lỗ bị dọa đến toàn thân phát run, thật sự khó có thể tin được đối phương vừa mới cúp đuôi chạy lại có kỵ sĩ lợi hại như vậy, càng không tưởng tượng được lại gặp phải phục binh linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ cường hãn đến thế!

Tại phía Bắc thương trấn có đồn trú bốn trăm kiếm sĩ, thấy phương bắc xuất hiện địch nhân, phía nam lại có tiếng kêu la rầm trời, đều tới trợ giúp, thấy sức mạnh của địch nhân, ai nấy đều giật mình sững sờ.

“Các ngươi làm cái gì vậy, mau tới trợ giúp!” Khố Lỗ thấy kiếm sĩ từ phía Bắc đã tới, lập tức ra lệnh bọn họ gia nhập chiến trường, tưởng rằng hơn bốn trăm kiếm sĩ có thể thay đổi cục diện!

Song sự thật quá mức tàn khốc, bốn trăm danh kiếm sĩ gia nhập, cũng không gây được bao nhiêu áp lực, bởi vì đối phương trên thân mặc cương thiết khải giáp, có đánh vào cũng chẳng làm cho họ bận tâm, thế công vẫn thập phần hung mãnh. Nhất là cự hình kiếm khí của đoàn trưởng đó, chỉ cần bị chém phải là không một ai may mắn sống sót.

“Quang Minh nữ thần ơi, chẳng lẽ ngài đang trừng phạt ta vì đã làm nhiều chuyện xấu hay sao?” Khố Lỗ nhìn quanh mình chiến trường tràn ngập người chết, thấy đám hộ vệ của mình kêu thảm thiết tử vong, trong lòng tuyệt vọng thầm than.

Cả trận hỗn chiến, chỉ có đám tinh linh xạ thủ Kiệt Nã Tư ở bên ngoài mới có thế thấy được huyết tinh của cả trận chiến. Bất luận Liệt Diễm kỵ sĩ trùng sát hung mãnh, bạch lang chiến sĩ xuất chiêu âm ngoan, cùng với thiết trụ trong tay linh ngưu chiến sĩ, một lần lên đều thấy tiếng la thảm thiết, thêm vào huyết nhục bay tứ tung. Thật sự là kinh khủng!

Hiện tại cái này như là một trận đồ sát, hộ vệ của thương đoàn căn bản không dám tái chiến nữa, không còn để ý gì đến thương trấn nữa, bất đầu chạy trốn tứ hướng. Dù sao bảo vệ được tính mạng cũng là điều quan trọng nhất.

Trong thương trấn, Khố Lộ này chỉ tham tài bạc tình với thê tử. Dẫn dám hộ vệ thương đoàn quay về, hắn không để ý đến tình nhĩ phu thê, chỉ một mình đem số kim tệ từ trong phòng riêng lấy ra, rồi dẫn nhi tử chạy trốn. Một đám nhân viên được mướn cùng với hạ nhân cũng ly khai khỏi, vì sợ bị liên lụy!

“Các huynh đệ, thắng lợi đã về tay ta, đánh cho bọn chúng hoàn toàn tan vỡ!” Song thủ Diệp Phong cầm kiếm huy vũ tạo thành kiếm khí phong mang ngạo thế khổng lồ, hét to uy phong vô hạn.

Tư Lược đoàn nghe vậy đều hô to đáp lời, thủ hạ càng thêm điên cuồng công kích. Đánh cho thương đoàn hộ vệ hoảng sợ, kêu thảm tìm đường thoát.

Diệp Phong thấy tình huống này, cao giọng nhắc nhở mọi người Tư Lược đoàn: “Không cần để ý tới những địch nhân chạy trốn, tìm xem đoàn trưởng thương đoàn đang ở đâu, ngàn vạn lần đừng cho hắn chạy thoát!”

“Vâng!”

Thành viên Tư Lược đoàn hò reo lĩnh mệnh, bắt đầu truy tìm đoàn trưởng thương đoàn. Khố Lỗ vừa hô hào thưởng kim tệ cho người giết Diệp Phong, tất cả mọi người đối với tên gian thương ác độc này đều rất có ấn tượng.

Hộ vệ thương đoàn thấy đối phương thả cho bọn họ thoát đi, lập tức dốc hết sức bình sinh ra chạy với tốc độ nhanh nhất, sợ đối phương hối hận quay lại giết mình.

“Đoàn trưởng, tên đoàn trưởng lông tóc đỏ của thương đoàn đã bị chiến mã giẫm chết!” Một gã bạch lang chiến sĩ mang thi thể Khố Lỗ đến, xương sống lưng đã bị chiến mã giẫm gãy.

“Tên này, hóa ra một chút tài năng cũng không có à ?” Diệp Phong cười nhìn thi thể Khố Lỗ, lắc đầu cảm khái: “Bất quá, không chạy mất là tốt rồi, đỡ phải lưu lại họa căn cho lão tử phiền toái, xảy ra những chuyện tương tự!”

Khải Đặc thấy thương đoàn chạy trốn tứ tán không còn ai, hưng phấn hỏi Diệp Phong: “Lão đại, có phải bây giờ chúng ta vào trấn thu lượm tài phú không?”

“Nói nhảm, thế ta đến đây làm gì?” Diệp Phong nhìn Khải Đặc nói đùa, giơ kiếm chỉ hướng thương trấn: ”Các huynh đệ đến đó cho ta, cái gì có thể sử dụng được đều mang đi hết!”

Mọi người hoan hô một trận, sau đó tất cả tiến vào thương trấn bắt đầu thu hoạch.

Hộ vệ thương đội bị diệt, người trong trấn đều chạy sạch, chỉ để lại một lượng lương thực cực lớn, thấy vậy chúng nhân Tư Lược đoàn đều cao hứng cười to. Số lương thực này đủ cho mọi người trong Hồ Lô sơn cốc dùng đến một năm!

Diệp Phong sai Khải Đặc đem theo Liệt Diễm kỵ sĩ thu lượm ở phủ đệ của Khố Lỗ, tự mình đem số người còn lại tìm được xe ngựa vận chuyển của Bỉ Nhĩ thương đoàn, đem vào trong trấn chất hết lương thực lên trên. Sau khi La Phi và Kiệt Khắc cùng với thú nhân thu thập sắt thép để tinh chế vũ khí trên chiến trường, cùng nhau lên xe ngựa, chuẩn bị trở về.

Khải Đặc mang theo Liệt Diễm kỵ sĩ thu lượm ở phủ đệ, thu hoạch rất nhiều, có đến hơn mười kiện tinh mỹ hoàng kim trang sức, còn ma pháp tạp đáng giá hơn bốn mươi vạn kim tệ, cùng với băng thổ miêu nhãn tương đương năm giai ma tinh lớn nhỏ.

Tư Lược đoàn vừa tính toán thu về các thứ cho Diệp Phong đến hơn hai mươi vạn kim tệ, bây giờ còn thấy ma pháp tạp với bốn mươi vạn kim tệ, làm hắn lập tức lộ ra nụ cười cao hứng, tiếp đón mọi người đánh xe trở về!

## 44. Chương 44- Bức Cung, Mộc Dục Tiêu Hồn.

Sáng sớm, chân trời mù sương đang toả sáng, một gian trong Hồ Lô sơn cốc được Ai Đức chọn làm phòng thẩm vấn là phòng khách của thụ ốc. Ba Nhĩ đang cầm một sợ roi da đánh một thanh niên anh tuấn bị trói trên vách nhà, trong miệng phẫn nộ chửi bới: “Con mẹ ngươi, mau nói, ai phái ngươi tới giám thị chúng ta? Không nói lão tử sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.”

Thanh niên anh tuấn đã bị đánh đến thương tích toàn thân, máu thấm đẫm lam y trên người, nghe tiếng quát hỏi của Ba Nhĩ, nghiến răng quay đầu không để ý đến y, nét mặt làm ra vẻ không gì có thể đe doạ.

Ai Đức nhìn thanh niên, cặp mắt màu xanh đảo liên hồi, cười hắc hắc nói: “Con rùa con này mồm miệng thực là ngang ngạnh, đã đánh trên trăm roi rồi còn không chịu cung khai. Ba Nhĩ, ngươi không thể dùng chiêu này với hắn được, tụt quần hắn ra, xem ta thu thập hắn!”

“Tụt quần? Ai Đức ngươi muốn làm cái gì? Không phải là gần đây thích thú với địa phương kia của nam nhân chứ?” Ba Nhĩ nghe vậy tò mò, hỏi một cách bẩn thỉu.

“Com mẹ ngươi đi chết đi, lão tử chỉ thích vui vẻ với nữ nhân!” Ai Đức khó chịu chửi một câu, xoay người đi khỏi thụ ốc, không lâu sau cầm một cây cương châm dài mảnh đi tới. Thanh niên thấy vậy lộ ra một tia tươi cười không sợ sệt.

“Ai Đức, ngươi cầm một cây châm tới làm gì? Roi đánh còn không có tác dụng, chẳng lẽ gã muốn đâm hắn.” Ba Nhĩ nghi hoặc hỏi.

Ai Đức lộ ra nụ cười tàn ác, đi tới trước mặt thanh niên, tụt quần hắn ra, buột miệng kinh hô: “dừng, cái tiểu điểu của tên gia hỏa này tốt a?”

Nam nhân bị chê là nhỏ, thì cũng như sự sỉ nhục. Thanh niên cúi đầu nhìn Ai Đức, trong mắt tràn ngập nhưng tia hận.

“Ai, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tụt quần ra còn thảo luận về tiểu điểu?” Ba Nhĩ nhìn hành động khó hiểu của Ai Đức hỏi, tức thì linh cơ vừa động, cười xấu xa nói: “Tiểu tử ngươi không phải muốn sử dụng chiêu đó chứ?”

“Hắc hắc, chính là muốn giở chiêu đó, ta không tin là hắn không sợ.” Ai Đức cười xấu xa bỉ ổi, đung đưa cương châm trước mặt thanh niên, độc ác nói: “Đã thấy cây chương châm này rồi chứ? Nếu ta đem nó cắm vào trong niệu đạo của ngươi, ngươi có thể tưởng tượng có cảm giác thế nào. Nói, là muốn cung khai, hay là muốn thử xem mùi vị này?”

“Ngươi….. Súc sanh…... Ngươi không phải là người…...” Thanh niên này hiểu được cái ý tứ từ trong câu nói của Ai Đức, khẩn trương nhìn gã mà chửi mắng. Cái chỗ quan trọng nhất của nam nhân mà bị dùng cây châm cắm vào đó, dĩ nhiên phải có cảm giác gì rồi. Nghĩ mà phát sợ!

“Con mẹ ngươi, ta xem ngươi có cứng rắn không!” Ai Đức trừng mắt tên thanh nhiên rồi mắng to, tát cho một phát, rồi để Ba Nhĩ giữ chặt tiểu điểu của hắn, dùng cây châm chuẩn bị cắm vào niệu đạo.

“Đừng…... đừng cắm vào….. ta khai….. ta khai…..” Thanh nhiên khẩn trương lắc đầu nói lớn:” Ta là thám tử của Uy Liêm thương đoàn, theo mệnh lệnh của đoàn trưởng Bố Lỗ Tư – Uy Liêm đến giám thị nhất cử nhất động của các người!”

Tại Hỗn Loạn hoang nguyên Uy Liêm thương đoàn là một thế lực lớn. Ai Đức và Ba Nhĩ đều biết rõ, nghe xong không khỏi giật mình liếc mắt, rồi hỏi:” Vì sao Bố Lỗ Tư phải giám thị chúng ta?”

“Cái này ta cũng không biết…..” Thanh niên lắc đầu trả lời, lo lắng hai người kia không tin tưởng mình, bổ sung thêm:” Bất quá đối với các thế lực ở đây, Uy Liêm thương đoàn chúng ta đều phái thám tử giám thị!”

Ai Đức và Ba Nhĩ nghe tên thanh niên nói không giống như là dối trá, tạm thời buông tha hắn, rồi quay người rời khỏi thụ ốc đại sảnh, đi tới nơi hội nghị ở giữa.

Cuộc thẩm vấn thanh niên này, là không lâu sau khi bọn người Diệp Phong rời đi để đánh cướp. Bạch lang chiến sĩ tuần tra đã phát hiện ra hắn. Đoàn trưởng đại nhân công đạo quá, hắn không nghe lời khuyên của Lộ Lộ, chỉ còn cách giao hắn cho người khác xử lý. Ai Đức và Ba Nhĩ trước kia thường xuyên cùng Lôi Ân ngược đãi người. Việc bức cung cũng có thể giống với việc đó, cho nên nhiệm vụ này do hai người bọn thực hiện là phải nhất!

Năm người Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Lạp Phỉ Nhĩ, Tĩnh Hương, Lạc Tư đang đợi tại hội nghị thụ thính. Thấy Ai Đức và Ba Nhĩ đi vào, Tĩnh Hương lập tức mở miệng hỏi:” Thế nào? Có tra ra được điều gì không?”

“Đương nhiên, cái việc bức cung đơn giản như thế thì làm sao làm khó được bọn ta?” Ai Đức và Ba Nhĩ đắc ý cười lên, rồi đem lời khai của tên thanh niên mà kệ lại cho năm người rõ.

“Nếu cả các thế lực phía tây đều bị giám thị, vậy thì Uy Liêm thương đoàn không phải nhằm vào chúng ta!” Tĩnh Hương yên tâm một chút rồi phân tích.

Lộ Lộ đang vì sợ thiếu gia bị đám kia cướp bóc, lắng nghe Tĩnh Hương nói việc đó không có gì phải lo lằng. Nàng liền cùng U Nguyệt Nhi dẫn đám tinh linh thị nữ chuẩn bị nước và thức ăn, để thiếu gia trở về thì có thể tắm rửa rồi ăn sáng.

Đoàn trường đại nhân dẫn đội đi đánh cướp, các vị nhân vật cấp đầu lĩnh đều đang đợi tin tức, vô tâm ngủ ngon, nhất là Tĩnh Hương vốn ôm ý kiến phản đối, rất lo lắng đoàn trường lần này sẽ bị lỗ nặng trước Bỉ Nhĩ thương đoàn.

Tuy nhiên cái sự lo lắng của đại mỹ nhân này thật không cần thiết. Bầu trời tươi đẹp, từ trong cốc vang lên những âm thanh của bạch lang chiến sĩ, báo hiệu cho mọi người là đoàn trưởng đã trở về!

Mọi người liền chạy ra cốc khẩu mà nghênh đó. Diệp Phong đang cao hứng thống lĩnh thành viên bốn trung đội, áp tải xe ngựa tiến vào trong cốc. Rồi mọi người tiếp đón phụ giúp chuyển mễ lương vào trong sơn động.

Tĩnh Hương thấy hành động lần này của đoàn trưởng lại đem về rất nhiều mễ lươnh, còn không có thiếu mất một ai, trên mặt mỗi người chỉ có một chút mỏi mệt. Nàng liền tò mò hỏi bọn họ làm như thế nào mà cướp được nhiều mễ lương của Bỉ Nhĩ thương đoàn!

Khi mà mọi người trong bốn đội kể lại cho nàng tường tận sự tình đã qua, nàng đã rõ ràng cái kế phục binh của đoàn trưởng. Nhưng mà chỉ một lúc đã tiêu diệt cả Bỉ Nhĩ thương đoàn, nàng ta giật mình, cùng với sự bội phục với vị đoạn trưởng này

“Ha ha, Tĩnh Hương phó đoàn trưởng, ta khuyên người nên phóng cái lá gan to lên một chút. Với mấy cái đám thế lực như Bỉ Nhĩ thương đoàn, thì Tư Lược đoàn chúng ta đều còn có đất dụng ở Hỗn Loạn hoang nguyên không?” Diệp đại đoàn trường trên miệng mở một nụ cười khoan khoái, tả hữu ôm Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, nhìn đại mỹ nhân Tĩnh Hương mà cười lớn liên tục.

Tĩnh Hương thấy tính tình cổ quái của hắn lại hiện ra. Cảm giác bội phục vừa mới có đã lập tức biến mất, chu mỏ rồi liếc hắn một cái. Sau đó nàng kể lại cái việc Uy Liêm thương đoàn phái thám tử giám thị sơn cốc cho hắn, và hỏi hắn có cái nhìn như thế nào

Diệp Phong suy nghĩ, rồi vẫn tiếp tục cười:” Mặc kệ ông ta phái mật thám nhằm mục đích gì. Nếu ông ta không có làm điều gì bất lợi với chúng ta, thì tạm thời không cần để ý tới gã. Còn việc mấy tên thám tử kia, gã gửi đến bao nhiêu thì cứ việc giết hết bấy nhiêu, không cần cho gã mặt mũi nào. Thế lực phía tây lớn thề nào, thì hiện tại lão tử ta có tinh binh lương nhiều, còn thêm Hồ Lô sơn cốc dễ thủ khó công, lo gì tên đoàn trưởng chó má của Uy Liêm thương đoàn kia!”

Ài, con người này không còn thể biết tả như thế nào nữa, làm sao lại biến hình dáng như thế? Có phải vì cái quan hệ với Trung hoa chi thần gì gì đó? Trong đầu Tĩnh Hương nhanh chóng suy nghĩ. Không màng tới Lôi Ân nữa, nàng đi về phía trước chỉ huy mọi người chuyển gạo.

Ân? Đại mỹ nhân này không chỉ có bộ ngực đầy đặn. Diệp Phong nhìn bóng lưng của Tĩnh Hương, hai con mắt cứ chằm chằm vào cái kiều đồn phong mãn, lộ ra thần sắc như thể là anh em của lão trư.

“Thiếu gia, trên người ngài có nhiều vết máu, mau trở về phòng tắm rửa thay đồ!” Lộ Lộ cười cười khi thấy cái ánh mắc sắc mị mị của thiếu gia, đang dựa trên ngực hắn rồi ôn nhu đề nghị

Diệp Phong nghe vậy liền đáp ứng, đem Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi về thụ ốc, để người khác đem nước nóng tới đây, ngồi trong bồ tắm mà hưởng thụ sự phụ vụ của hai nàng.

U Nguyệt Nhi suy nghĩ về cái ánh mắt sắc mị mị nhìn Tĩnh Hương của Diệp Phong, rồi đưa ngọc thủ ấn nhè nhẹ lên vai hắn, trong miệng phát ra lời ngọt ngào:” Thiếu gia, ta xem ngài thích Tĩnh Hương, vậy sao không chiếm lấy nàng ta đi?”

Tên sắc lang Diệp Phong này đối với sắc đẹp và thân thể mềm mại đầy đặn của Tĩnh Hương rất có hứng thú, nghe U Nguyệt Nhi nói xong, quay đầu lại mỉm cười:” Nàng ủng hộ thiếu gia thục phục nàng ta?”

“ Đương nhiên, nữ nhân trong Tư Lược đoàn đền của thiếu gia, có một vị đại mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh như vậy, ngài sẽ bỏ qua à?” U Nguyệt Nhi cười thật duyên

“ Ha ha, Nguyệt Nhi nàng tiểu nương bì này, thật làm lão tử vui vẻ. Đáng tiếc đại mỹ nhân Tĩnh Hương kia lại là đạo sư của Liên Na công chúa, một chút hảo cảm với ta cũng không có. Việc muốn nàng ta thật khó khăn a!” Diệp Phong cao hứng cười to, rồi đứng dậy từ trong thùng tắm ôm lấy nhị nữ, xoa xoa lên cái kiều đồn, mà hưởng thụ nhục cảm

“Lạc lạc, cứ cho nàng ta uống Cực Lạc tiêu hồn thủy. Hơn nữa thiếu gia lại dũng mãnh, ta cam đoan thiếu gia sẽ chinh phục được nàng ta. Nam nhân và nữ nhân đều háo sắc, nàng ta là đại mỹ nhân thì có thể khẳng định đang chờ mong sự sủng hạnh của nam nhân! U Nguyệt Nhi ngồi trên đùi của Diệp Phong mà nói.

“Tốt, nam nhân và nữ nhân đều háo sắc. Đáng tiếc Tĩnh Hương là loại nữ nhân không dễ bị chinh phục. Nếu mà để nàng ta sau việc đó trở về cáo trạng với quốc vương và công chúa, ta sẽ gặp phiền phức lớn đây!” Diệp Phong thở dài, ngắm bảo bối Lộ Lộ đang tựa trên ngực của mình, liền lên tiếng yêu thương:” Thêm nữa tốn thời gian mà mê gian Tĩnh Hương, không bằng cái việc ta cùng hảo hảo với Lộ Lộ!”

“Thiếu gia…..” Lộ Lộ nghe vậy trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. U Nguyệt Nhi lập tiếp mở cái miệng nhỏ nhắn mà làm nũng, trách Diệp Phong thiên vị, chỉ biết thương yêu một mình Lộ Lộ

“Ha ha ha, tiểu lãng hóa, có phải tối hôm qua bị ta sủng hạnh nên không nhịn được dục hỏa không? Đến đây để bổn thiếu gia sủng hạng nàng lần nữa!”

Diệp Phong cười dâm, rồi đem U Nguyệt Nhi lột sạch sẽ, đặt nàng đứng ở trong bồn tắm, hai tay rắn chắc vuốt ve nhục đồn bóng láng. từ phía sau nàng vác thương lên ngựa, hùng hổ tấn công nhục đồn tròn lẳn, tận tình hưởng thụ tiểu điền loa của nàng!

## 45. Chương 45 - Đại Sự Kiện，ma Thú Tứ Ngược

Ngày thứ tư sau khi Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn tiêu diệt Bỉ Nhĩ thương đoàn, Quang Minh lịch năm 9718 tháng 12 ngày 7, đó là ngày mà tất cả thế lực tại Hỗn Loạn hoang nguyên khó có thể nào quên được .

Nhân vì ngày đã gần tàn, từ khu ma lâm khủng bố ở chính giữa, một phần năm diện tích hoang nguyên, ma thúc đột nhiên lao ra vô số, quần kết thành đội, nơi nơi hoành hành. Một số thế lực nhỏ căn bản không thể ngăn cản thế công hung mãnh của chúng, các tộc sanh linh cũng bị ma thú ăn thịt rất nhiều!

Trước kia, ma thú từ trong khủng bố ma lâm đi ra một ít để kiếm ăn, là loại sự tình rất bình thường. Nhưng tình trạng hôm nay lại xuất hiện với quy mô lớn như vậy, từ trước cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Tất cả mọi người không nghĩ ra ma thú vì sao lại đột nhiên có thể tổ chức nơi nơi hoành hành!

Các thế lực lớn ở Hỗn Loạn hoang nguyên đều khẩn mật phòng thủ, thế lực nhỏ đều chạy trốn, sợ phải làm thức ăn cho ma thú no bụng. Tám đế quốc trên đại lục cũng điều quân đến biên cảnh tại hoang nguyên, để tránh bị một lượng lớn ma thú tiến vào!

Kế hoạch phái binh từ biên cảnh tiêu diệt Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn của Bảo La hoàng tử, đối mặt sự xâm lấn của ma thú là sự kiện lớn, cũng không thể không mệnh lệnh thủ hạ tạm đình việc này, để tránh bộ đội đến Hồ Lô sơn cốc bị ma thú ngăn cản khốc liệt!

Uy Liêm thương đoàn của Bố Lỗ Tư, từ lần đầu tiên thám tử bị Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn bắt được, liên tục bốn ngày phái ra bốn gã thám tử cũng toàn bộ bị bắt. Gã vốn đang chuẩn bị tự mình đi tìm đoàn trường nói chuyện, khuyên hắn rời khỏi Tây Bộ, nếu không nghe sẽ phái quân đến tiêu diệt. Nhưng gã không ngờ một lượng lớn ma thú đột nhiên hoành hành, nên tạm thời không để ý tới hắn!

Giống như với Bố Lỗ Tư, Lao Nhĩ bệ hạ phái ra mật thám, cũng không thể đến gần Hồ Lô sơn cốc tiến hành giám thị, bởi vì bạch lang chiến sĩ khứu giác cùng thính giác rất linh mẫn. Trong cốc ban ngày có trên trăm tên bạch lang chiến sĩ hoạt động, ban đêm lại có hai mươi tên đi tuần đêm, mật thám đã có vài lần thiếu chút nữa bị bọn họ bắt được!

Lao Nhĩ không muốn mật thám bị Lôi Ân bắt được, rồi biết chính mình giám thị hắn, bởi vậy đành phải từ bỏ việc giám thị. Dù sao còn có Tĩnh Hương , nếu có đại sự nàng sẽ truyền báo.

Lạc Khắc lo lắng cháu mình tại Hỗn Loạn hoang nguyên khó có thể ngăn cản một lượng lớn ma thú, liền dùng tín điểu truyền thư khuyên hắn rời khỏi Hỗn Loạn hoang nguyên. Đáng tiếc, Diệp Phong lại cho rằng đó là một thời cơ lớn thật tốt để phát tài. Nhận được truyền thư, lập tức hồi tin nói cho Lạc Khắc chính mình muốn làm giàu tại Hỗn Loạn hoang nguyên, không cần lo lắng!

Diệp Phong mặc dù cũng giống như mọi người đều không giải thích được ma thú vì sao lại đột nhiên tập thể lao ra khỏi ma lâm. Bất quá tại biết tin tức trong thời gian ngắn, hắn vốn tham lam nghĩ tới cuối cùng có thể bắt lấy ma thú thuộc tính, rồi để thành viên Tư Lược đoàn thực hiện thiêm ước, biến chúng trở thành ma sủng, đưa thực lực Tư Lược đoàn lên một cấp lớn hơn. Nhưng lại cũng có thể giết đám ma thú thuộc tính, thu tập ma tinh đi bán đấu giá.

Ngoại trừ Tĩnh Hương lo lắng sẽ có nguy hiểm, tất cả mọi người trong Tư Lược đoàn đều tán thành với ý kiến của Diệp Phong. Đặc biệt bọn ải nhân Lạc Tư, mãnh liệt thỉnh cầu đoàn trường cung cấp ma tinh cho bọn họ chế tạo ma pháp vũ khí!

Đáng tiếc ma thú đang hoành hành tại xung quanh Hồ Lô sơn cốc, đều có thuộc tính dưới tứ giai. Tư Lược đoàn đối mặt với sự xâm lấn của ma thú, căn bản không thể tiếp tục phụ thuộc địa hình thuận lợi, tốt hơn trực tiếp rời sơn cốc mà đánh là có thể dễ dàng giải quyết !

Để tìm kiếm ma thú ngũ giai trở lên, Diệp Phong phái La Phi cùng Kiệt Khắc, mỗi ngày thống lĩnh linh ngưu chiến sĩ cùng bạch lang chiến sĩ, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng kết quả tìm kiếm không như lý tưởng, hoặc là phát hiện loại cần nhưng số lương quá nhiều, hoặc là đám rác rưởi ma thú tứ giai trở xuống.

Hoàng hôn trời mùa đông, mặt trời chiều ngã về tây, khí trời ấm áp một cách bất thường, Diệp Phong có phần cao hứng, lười biếng ngả người trên bãi có tại mặt trước sơn cốc, đầu gối trên đùi ngọc thon dài Lộ Lộ, hưởng thụ ánh tịch dương đang chiếu rọi. U Nguyệt Nhi ngồi ở bên cạnh, bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng đấm bóp cho đùi hắn, trong lòng khinh bỉ hắn đang hưởng thụ!

Khải Đặc cách lão Đại không xa, đang chỉ huy Liệt Diễm kỵ sĩ chia làm hai đội, cưỡi ngựa đối kháng nhau, luyện tập trùng phong chém giết. Kiệt Nã Tư cũng thống lĩnh tinh linh mỹ nữ đang luyện tập bắn tên.

Trong cốc tất cả cương thiết đều được dùng để chế tạo cung tên cho tinh linh xạ thủ, cương thiết còn thừa được lưu lại chế tạo loại vũ khí mới. Lạc Tư cùng ải nhân nhàn hạ vô sự đều cầm bình rượu, vừa uống vừa xem Liệt Diễm kỵ sĩ đang xung phong biểu diễn.

"Đoàn trường, hiện tại tìm không được ma thú trên ngũ giai, ta xem sao không thừa lúc này rời Hỗn Loạn hoang nguyên mà tìm kiếm nơi phát triển khác tốt hơn. Vạn nhất có đại quân cường hãn của ma thú tới tập kích, chúng ta rất khó ngăn cản. Với lực lượng hiện nay của chúng ta, có thể tìm nơi khác mà phát triển!" Tĩnh Hương khoan thai nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh Diệp Phong đang hưởng thụ ánh tịch dương chiếu rọi, ôn nhu đề nghị.

“Tĩnh Hương phó đoàn trưởng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện chứ?" Diệp Phong thoải mái gối trên đùi ngọc Lộ Lộ, trong miệng nhàn nhạt hỏi.

Tĩnh Hương hướng Diệp Phong đề nghị rời khỏi Hồ Lô sơn cốc, đã không phải một hai lần. Trước đó mỗi lần đều bị Diệp Phong lập tức cự tuyệt, thế nhưng lần này không có cự tuyệt, ngược lại còn có chuyện muốn hỏi nàng. Nàng không nhịn được cảm thấy rất là tò mò, ứng tiếng nói:" Đoàn trường có chuyện gì xin cứ hỏi!"

Diệp Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tĩnh Hương, cười hỏi:" Ngươi không nhận thấy làm người tâm tư vui vẻ thì cuộc sống mới tố, hay là luôn chứa đựng tâm sự, kìm nén buồn bực thì sống tốt?"

"Đương nhiên tâm tư vui vẻ sẽ tốt!" Tĩnh Hương không hề nghĩ ngợi lập tức trả lời, một chuyện thật đơn giản, ai lại không muốn sống vui vẻ chứ ?

Diệp Phong cười cười nhìn nàng, hỏi tiếp:" Nàng nhận thấy mình thật sự vui vẻ chứ?"

Cái này…..….. Tĩnh Hương nghe hỏi xong lẳng lặng đáp không ra lời. Từ lúc lên tám nàng đã mất cha mẹ, nàng tựu chính mình kiên cường đối mặt để sống, cố gắng học tập ma pháp, thật không có mấy lúc vui vẻ.

Lôi Ân trước kia đối với Tĩnh Hương đại mỹ nhân này cảm thấy ganh tị, rất là chú ý, hơn nữa gần đây ở chung có quan sát, Diệp Phong cảm thấy Tĩnh Hương không vui. Nhưng đại mỹ nhân thật sự quá cẩn thận, không có việc nào mà không cẩn thận!

"Tĩnh Hương phó đoàn trưởng, ở chung thời gian dài như vậy, ta phát hiện nàng, có điểm quá cẩn thận, không có việc nào không quan tâm chú ý tới. Có lẽ nàng không thích tác phong của ta, bất quá nàng nên học theo ta, để ý chính mình, hay tốt hơn là tùy ý một chút, muốn làm gì thì làm. Con người sống theo ý mình mới có thể vui vẻ!" Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương mỉm cười khuyên bảo.

"Đoàn trường nói tựa hồ rất có đạo lý, xem ra ta đúng là vẫn không thể khuyên bảo người rời sơn cốc!" Tĩnh Hương nhìn Diệp Phong nhẹ giọng mỉm cười .

Diệp Phong vừa mới nói mặc dù đều rất rõ ràng, nhưng đều đánh đúng vào điểm. Nàng quả thật cẩn thận quá mức, mọi việc đều quan tâm kỹ lưỡng, không thế như Diệp Phong vì vậy khoái ý tiêu sái.

Diệp Phong nhìn nụ cười thật đoan trang mê người của Tĩnh Hương, sắc động lòng người miệng khẽ nuốt nước miếng vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên đã thấy La Phi cùng Lạc Khắc, xuất ngoại tìm kiếm ma thú, đang vội vã tiến vào sơn cốc.

"Đoàn trường, chúng ta tại phía tây sơn cốc cách hai trăm dặm, phát hiện có quang hệ lục giai ma thú "Quang minh bạch vũ điêu ", số lượng có trên hai trăm, trong đó có duy nhất thất giai " Quang minh bạch vũ vương ", rất thích hợp cho chúng ta tới săn!" La Phi cao hứng báo cáo.

"Được rồi, rốt cục cũng có mục tiêu thích hợp. Tuy vậy chúng là ác điểu, Khải Đặc, Kiệt Nã Tư, lập tức tập hợp trung đội các ngươi, cùng lão tử đi săn!" Diệp Phong từ bãi cỏ nhảy dựng lên, cao hứng hô to.

## 46. Chương 46 - Bộ Tróc Ma Sủng，kinh Văn Đề Thanh

Cách hai trăm dặm phía tây Hồ Lô sơn cốc có một ngọn núi nhỏ không tên, quái thạch tồn tại rất nhiều, cỏ cây thì không thể sinh trưởng, rất hoang vu. Bình thường có rất ít vật sống ở đây, nhưng mà hôm nay lái có một đám Quang Minh bạch vũ điêu xé trời bay đến, dùng nơi đây làm chỗ tạm nghỉ.

Quang Minh bạch vũ điêu, quang hệ lục giai ma thú, thân dài hai thước, hai cánh rộng một thước rưỡi, lông vũ toàn thân một màu trắng như tuyết, mỏ thì màu vàng, móng vuốt sắc bén như cái mỏ đồng sắc. Nó là ác điểu trong nhóm lục giai ma thú, có khả năng phóng ra quang hệ lục giai ma pháp.

Quang Minh bạch vũ vương, là một biến chủng của bạch vũ điêu, hình dạng tương tự như bạch vũ điêu, chỉ có hai móng và mỏ đều màu vàng là điểm bất đồng với những con còn lại. Nhưng nó có thể phát ra quang hệ thất giai ma pháp. Vả lại tỷ lệ sinh sản không cao lắm, trong một trăm trứng bạch vũ điêu thì mới có một con bạch vũ vương thôi.

Ma thú tại quang minh đại lục, bình thường trong hai trăm con sống tập trung, thì đều có một con vương giả biến chủng. Truyền thuyết đó là sự ân tứ của ma thú chi thần.

Màn đêm phủ xuống, trên trời không một ngôi sao, tất cả đều một màu đen. Quang Minh bạch vũ vương dẫn đầu hai trăm hai mươi Quang Minh bạch vũ điêu đáp xuống tại ngọn núi này mà nghỉ ngơi. Diệp Phong cùng thành viên của bốn trung đội Tư Lược đoàn lặng lẽ bao vây bọn chúng ngoài bốn mưới thước. Nấp dưới loạn thạch, quan sát hình dáng đang ngủ của bọn điêu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tham lam!

Để tránh bị phát hiện, toàn bộ Liệt Diễm kỵ sĩ đều bỏ ngựa cách đó năm dặm, rồi đi bộ tới. Hiện tại Liệt Diễm kỵ sĩ, linh ngưu chiến sĩ, bạch lang chiến sĩ đã phân toán ra bảo vệ đám tinh linh xạ thủ cùng vây quanh bọn điêu tại trung tâm, chờ lệnh tấn công của đoàn trưởng!

Tốc độ bay của Quang Minh bạch vũ điêu rất nhanh, nếu một khi bọn chúng bừng tỉnh rồi cất cánh lên không, thì việc bắt chúng là điều vọng tưởng. Cho nên Diệp Phong lần này phải núp trong bóng tối, để tinh linh xạ thủ vây quanh bọn chúng, rồi bắn cho một phần bị thương không thể cất cánh, và xông đến bắt lấy chúng. Như vậy thì thế nào cũng gây ra tử vong, nhưng mà cũng không còn biện pháp nào hơn, chỉ cần có được một nửa số đó là coi như thành công!

“Đát đát…..đát đát…..”

Diệp Phong quan sát bọn điêu, vừa muốn ra lệnh tinh linh xạ thủ bắn tên, thì phương bắc đột nhiên có một tràng âm thanh vang lên. Hắn sợ cái đó làm kinh hãi bọn gia hỏa này, liền lập tức đứng lên quát to “ bắn tên”

Cái âm thanh kia đã làm bọn điêu tỉnh lại. Tinh linh xạ thủ nghe cái âm thanh kia cũng có cảm giác không tốt. Vừa nghe đoàn trưởng ra lệnh bắn tên, thì bọn họ đã lập tức nhắm vào cánh của bọn điêu mà bắn!

"Dát ….. dát ….."

Tiếng vó ngựa cùng tiếng phá không của cung tên đã làm cho bọn điêu giật mình. Một nửa số lượng đã bị bắn trúng đôi cánh. Bọn chúng phát ra những tiếng kêu rất thê lương. Âm thanh tựa như vang đến cả một ngọn núi gần!

“Nhanh, bắt bọn chúng lại cho lão tử!”

Diệp Phong lo lắng bọn điêu còn lại tìm cách tránh tên, cũng đang nghi hoặc về cái âm thanh đột nhiên truyền đến kia. Thấy có không ít bạch vũ điêu bị trúng tên, thì hắn lập tức quát to, cầm Quang Minh chi kiếm trong tay, nhanh chóng phóng tới bọn điêu!

Những tên Liệt Diễm kỵ sĩ đi bộ, cùng với linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ vừa nghe đoàn trưởng ra lệnh, đã lập tức xung phong lên. Tinh linh xạ thủ thì vẫn giữ nguyên vị trí, tiếp tục xạ kích những con điêu bay lên không.

"Dát! Dát!"

Quang Minh bạch vũ vương đang bay tại không trung cũng không ngừng phát ra những tiếng điêu, rồi phóng ra một quang hệ thất giai ma pháp “ Quang Minh tí hộ”, tạo thành một kết giới hình tròn màu trắng, bao lấy bảo vệ thân thể nó.

Những Quang Minh bạch vũ điêu không bị thương còn lại cũng phóng ta tam giai quang hệ ma pháp “ Quang Minh thần tốc” để tăng tốc độ bay, rồi theo Quang Minh bạch vũ vương tấn công về phía bọn người đã tập kích chúng. Đồng thời chúng cũng phóng ra quang hệ nhị giai ma pháp “ Quang Minh khôi phục” để chữa trị cho những đồng bọn bị thương ở trên mặt đất!

Diệp Phong thấy Quang Minh bạch vũ vương không có dẫn bọn điêu chạy trốn, nhất thời tỏ ra cao hứng. Rồi hắn cho tinh linh xạ thủ nhắm vào những “Quang Minh không phục” của bạch vũ điêu mà bắn, lệnh cho bọn người Khải Đặc mau bắt lấy những con bạch vũ điêu bị thương nằm trên mặt đất.

Nếu là hai trăm lục giai ma thú hệ khác, Diệp Phong tuyệt đối không dám liều lĩnh như vậy. Nhưng vì quang hệ có đều có điểm bất đồng. Bởi thế trừ bát giai quang hệ ma pháp tác chiến từ hình thành nguyên tố của Quang Minh cự long, tất cả còn lại chỉ là ma pháp phụ trợ, có thể nói là không có tính công kích nào!

Quang Minh bạch vũ vương thấy địch nhân đả thương bộ hạ của nó, lệnh cho bọn chúng khôi phục lại nhưng cũng không thể phi hành để phản kích. Nó rất tức giận, kêu “dát dát” liên tục, rồi bắn thẳng về hướng Diệp Phong, người vừa ra lệnh tấn công bọn chúng.

Những con Quang Minh bạch vũ điêu còn lại thì như biến thành mưa tên, công kích tinh linh xạ thủ. Đáng tiếc là bọn tinh linh Kiệt Nã Tư đã dùng Liễu thần tiến tam thức “ Tiến như vũ hạ”, vì thế bọn chúng căn bản không thể thoát khỏi trận tên như mưa, ngược lại liên tiếp còn bị trúng những mũi tên đó, dẫn đến bị thương rơi xuống mặt đất.

Hắc hắc, tên gia hỏa này cũng có chút anh hùng. Tình huống bất lợi như thế mà vẫn không trốn, thật sự đúng là “ sỏa điểu” ( chim ngu ngốc). Diệp Phong thấy Quang Minh bạch vũ vương nhằm về hướng của hắn bay tới, cùng lúc thì cái âm thanh từ phương bắc đó càng ngày càng gần. Hắn liền muốn nhanh chóng xử lý hết đám điêu này, rồi lập tức vận hành chánh khí, hai tay cầm kiếm xuất “Thiêm Kiếm Quyết” thức thứ hai, “ Phong Mang ngạo thế”, tạo thành một kiếm khí dài khoảng mười thước, mang theo kình phong mạnh mẽ, và giơ lên nhằm về phía Quang Minh bạch vũ vương mà chém xuống!

Đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ này, Quang Minh bạch vũ vương mặc dù là ma thú, nhưng cũng không ngu đến nổi đối đầu trực tiếp. Nó tiếp tục kêu “ dát dát”, quạt hai cánh rồi bay quanh Diệp Phong, để tấn công hắn.

Mẹ, tên sỏa điểu này tốc độ nhanh thật. Diệp Phong múa kiếm khí liên tục mà không tài nào trúng Quang Minh bạch vũ vương. Trong lòng không vui liền quát lớn, tay phải phóng ra Toàn Long chỉ chân khí. Đáng tiếc, tốc độ của Quang Minh bạch vũ vương quá nhanh, hơn nữa đang bay trên không, Diệp Phong hiện tại không có biện pháp nào để đối phó.

So sánh thế trận giằng co của Diệp Phong và Quang Minh bạch vũ vương, trận chiến giữa các thành viên Tư Lược đoàn và Quang Minh bạch vũ điêu đã kết thúc. Dưới sự công kích của hàng loạt mũi tên do tinh linh xạ thủ bắn ra, Quang Minh bạch vũ điêu đa số bị giết chết, chỉ còn lại một số ít bị thương mà rơi xuống đất, lập tức bị bọn người Khải Đặc thuốc cho mê đi!

Diệp Phong vẫn không thể giải quyết được Quang Minh bạch vũ vương. Tâm trạng đang giận bừng bừng. Thấy bọn tinh linh Kiệt Nã Tử không còn làm gì, liền mở miệng hét to:” Tinh linh xạ thủ, mau bắn con xú điểu này thành heo cho lão tử!”

“Tuân lệnh” Bọn tinh linh xạ thủ Kiệt Nã Tư thấy thần sắc đoàn trưởng như vậy thần tình không đổi, toàn bộ đồng thanh lĩnh mệnh, thi triển “thần tiến tam thức” thức thứ nhất, “Tật tiến vô ảnh”, xả kích bạch vũ vương.

Mũi tên từ cung tên bắn ra cực nhanh, mang theo nhiều loại chân khí khác nhau, tốc độ như điện xẹt. Kết giới “ Quang Minh tí hộ” của Quang Minh bạch vũ vương liên tục bị công kích, hai cánh cùng chân trái của nó đều bị trúng tên, rồi rơi xuống đất. Tên gia hỏa này có tốc độ nhanh thật, nếu không thế nào cũng bị đám mũi tên kia biến thành heo rồi!

“Như vậy mà cũng có thể tránh né được.Tốc độ tên quái vật như ngươi quả không bình thường!” Diệp Phong nhìn con Quang Minh bạch vũ vương vừa rôi xuống đất, trên mặt lộ ra một nụ cười, rồi quát tinh linh xạ thủ:” Mau, cái thanh âm từ phương bắc đã đến gần chúng ta. Các ngươi còn không đem bọn bạch vũ điêu mà lập khế ước đi!”

Cái việc sở hữu ma sủng thì thật vô giá. Tinh linh xạ thủ tất cả đều không nghĩ rằng đoàn trưởng lại cấp toàn bộ ma thú này cho mình, nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi. Tên gia hỏa Kiệt Nã Tư này thì cười hì hì đến gần đoàn trưởng, mở miệng muốn thu bạch vũ vương làm ma sủng cho gã!

Diệp Phong nghĩ gã có một ma sủng cường mạnh thì cũng tốt, vì vậy liền gật đầu đồng ý yếu cầu của gã. Và để thành viên của ba trung đội còn lại, từ xác của đám bạch vũ điêu mà lấy ma tinh!

Kiệt Nã Tư cao hứng rồi tán dương đoàn trưởng vài câu. Gã rút mũi tên trên thân của bạch vũ vương ra, giống như đám tinh linh xạ thủ, cắt ngón tay của chính mình, để máu của gã nhỏ lên trán của bạch vũ vương, rồi niệm chú ngữ:” Sáng thế thần vĩ đại, ta nguyện dùng máu của mình là vật dẫn, cùng Quang Minh bạch vũ vương ở đây lập khế ước. Ta là chủ, nó là phó, không chết không rời…..”

Chú ngữ vừa đọc xong, máu Kiệt Nã Tư tại trán của bạch vũ vương lóe lên một đạo hồng quang. Bạch vũ vương đầu tiên thả ra một “quang minh khôi phục”, rồi biến hóa thành một đạo bạch mang, dung nhập vào thân thể của Kiệt Nã Tư.

Chủ phó khế ước là khế ước bá đạo. Người thụ ước thì tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người đưa ra khế ước, trở thành nô phó trung thành, linh nhục tồn tại cùng nhau trong nội thể. Thức ăn là một lượng máu ít từ người lập khế ước, rồi chờ đợi sự sai khiến!

Ma sủng bị thương thì có thể hấp thu một ít máu của chủ nhân để hồi phục lại. Kiệt Nã Tư thấy khế ước đã hoàn thành, cũng muốn bạch vũ vương phóng ma pháp chữa trị, rồi tiến vào trong cơ thể gã mà nghỉ nơi. Vì thế bạch vũ vương mới có thể vào trong cơ thể của gã.

Tất cả tinh linh xạ luân phiên tiến hành lập khế ước, chữa thương cho bạch vũ điêu. Bọn tinh linh xạ thủ thử ra lệnh, thì tất cả đều tiến vào trong cơ thể họ.

Khải Đặc, La Phi, Kiệt Khắc cùng thàn viên của ba trung đội quan sát thấy bạch mang của ma sung liên tiếp nhập thể. Tất cả đều lộ vẻ si mê, cùng nhìn về phía mười con bạch vũ điêu còn chưa chết. Trong mắt họ hiện lên một thỉnh cẩu muốn đoàn trưởng cho phép họ lập thiêm ước.

Đáng tiếc vào lúc này, âm thanh phát ra từ phương bắc đã hiện ra. Tất cả mọi người giật mình nhìn một cảnh tượng khoa trương!

## 47. Chương 47 – Mĩ Nữ Tuyết Lị，liệt Diễm Tiêu Phong Mã

Tuyết Lị - Đan Trạch Nhĩ, hai mươi tuổi, là con gái duy nhất của đại công Ước Hàn – Đan Trạch Nhĩ ở dực nhân vương quốc, thiên sanh lệ chất, mày liễu mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, tư sắc tuyệt giai, còn thêm một mái tóc dài màu trắng biểu tượng của dực nhân tộc. Phía sau là đôi cánh màu trắng, phẩm chất cao quý thánh khiết, có điểm nổi bật khác biệt!

Do đặc thù của quang ám lưỡng hệ cùng với vấn đề tín ngưỡng, người tu luyện cùng lúc lưỡng hệ ma pháp, thì được gọi là mục sư, mà không được gọi là pháp sư.Trời sanh dực nhân có được năng lực cảm ứng quang nguyên tố. Tuyết Lị từ thuở nhỏ đã ma vũ song tu, mười tám tưởi thì đã được phụ thân gửi vào Thiết Huyết học viện. Sau hai năm gian khổ tu luyện, từ ngũ giai quang minh ma kiếm sĩ, nàng ta đã thăng lên thất giai quang minh ma kiếm sĩ. Nói cách khác thì hiện tại nàng là thất giai quang minh mục sư, cũng đồng thời có thực lực thất giai quang minh kiếm sĩ

Từ khi bọn ma thú bắt đầu tiến hành tàn phá, Thiết Huyết học viện một mặt muốn làm giảm số lượng ma thú, mặt khác muốn đệ tử có thêm kinh nghiệm thực chiến, nên đã cho phép những nhóm đệ tử xuất ngoại, để săn bắt hay thu phục bọn ma thú.

Tuyết Lị ở học viện là một trong tứ đại mĩ nhân, là Quang minh kiếm sĩ mạnh nhất, đồng thời có nhiều mị lực. Bởi thế đạo sư của nàng đã cho phép nàng dẫn hơn bốn trăm dực nhân đệ tử phi hành tại Hỗn Loạn hoang nguyên tìm kiếm ma thú để săn bắt hay thu phục chúng. Đáng tiếc là những loại ma thú cấp cao mà bọn người của nàng tìm được không nhiều, chỉ là đống rác rưởi tứ giai trở xuống. Ma thú bị giết không ít, có thể nói là có cũng còn hơn không!

Vào đêm nay, bọn người Tuyết Lị truy giết sau một ngày, đang chuẩn bị rút về học việc, thì phát hiện một thất giai hỏa hệ ma thú, “Liệt Diễm tiêu phong vương”, và một trăm lục giai hỏa hệ ma thú “ Liệt Diễm tiêu phong mã”. Bọn nàng lập tức mừng rỡ, liền triển khai truy kích. Nhưng lại không ngờ cái con Liệt Diễm tiêu phong vương này lại quá ranh mãnh, vừa thấy bọn nàng đông người, đánh không lại liền bỏ chạy.

Dù Liệt Diễm tiêu phong vương chỉ có thể chạy trên đường, đối với bọn dực nhân thật dễ đối phó. Nhưng mà đám lục giai hỏa hệ ma tinh thì cũng có giá trị không thấp, và bọn người Tuyết Lị dĩ nhiên không tha cho chúng, liền truy giết không ngừng đến cái ngọn núi không tên đó. Những tiếng điêu kêu thất thanh từ phía nam làm bọn nàng cảm thấy tò mò, lại thêm trùng hợp con Liệt Diễm tiêu phong vương dẫn đám Liệt Diễm tiêu phong mã hướng về phía nam mà chạy. Các nàng dĩ nhiên bay theo bọn chúng.

Bọn người Tư Lược đoàn cùng Diệp Phong thấy đột nhiên có đến hơn bốn trăm dực nhân xuất hiện, và trên mặt đất thì có con Liệt Diễm tiêu phong vương cùng đám Liệt Diễm tiêu phong mã. Tất cả đều giật mình ngây ngốc.

Con Liệt Diễm tiêu phong vương nhìn thấy bên cạnh bọn họ là một trăm cái xác của Quang Minh bạch vũ điêu, thì cũng tự động hiểu được đám Quang Minh bạch vũ điều này do bọn họ giết chết. Nó liền ngâm lên một tiếng, thống lĩnh đám Liệt Diễm tiêu phong mã còn lại dừng cước bộ. Phía trước có người cản, phía sau có truy binh, hai bên tả hữu thì đều là những dốc đá gập ghềnh không thể trốn. Nó cảm thấy rất tuyệt vọng!

Bọn dực nhân Tuyết Lị quan sát có đến một trăm cái xác của Quang Minh bạch vũ điêu, rồi cũng nhìn vào đám linh ngưu chiến sĩ mặc cương thiết khải giáp, bạch lang chiến sĩ với cây trường thương cổ quái, và đám tinh linh xạ thủ tối kỵ của dực nhân. Bọn họ đã khẳng định đám Quang Minh bạch vũ điệu này do đám người đó giết. Bởi vậy bọn họ dừng lại việc tấn công Liệt Diễm tiêu phong mã, để tránh gây ra hiểu lầm với đám người phía dưới!

“Thật là ngựa tốt a!” Diệp Phong nhìn con Liệt Diễm tiêu phong mã lông đỏ toàn thân, hai mắt hắn cứ đảo qua đảo lại, lộ ra vẻ tham lam.

Thành viên Tư Lược đoàn đã sớm thấu hiểu tính tình của vị đoàn trường, vừa thấy vẻ mặt, thì đã biết hắn muốn xử lý đám Liệt Diễm tiêu phong mã này, tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng. Đặc biệt là đám Liệt Diễm kỵ sĩ của Khải Đặc, đối với đám Liệt Diễm tiêu phong mã này đúng là chiến mã tốt, nếu có được thì chắc chắn thuộc về phần bọn chúng.

“Vị tiên sinh kiếm sĩ này, Liệt Diễm tiêu phong mã là con mồi của bọn ta!” Tuyết Lị nghe Diệp Phong nói xong, rồi thấy vẻ mặt tham lam của hắn, thập phần khinh thường, và lên tiếng nhắc nhở nhỏ.

Đang lúc Diệp Phong quan sát đám Liệt Diễm tiêu phong mã, nghe tiếng của Tuyết Lị, thì giờ này mới chú ý đến dực nhân mỹ nữ trên không trung. Nhưng mà bắt gặp vẻ mặt xem thường mình của nàng ta, trên mặt hiện lên vẻ không vừa lòng, cũng không để vẻ đẹp của nàng ta vào đâu, hừ nhẹ một tiếng rồi nói:” Vị điểu…... dực nhân tiểu tỷ, trên thân của Liệt Diễm tiêu phong mã có khắc tên của ngươi à?”

“Đương nhiên là không có” Tuyết Lị trả lời đơn giản. Diệp Phong nhìn nàng, rồi mỉm cười:” Thế ngươi dựa vào cái gì mà nói bọn chúng là con mồi của bọn ngươi!”

“Ngươi không thấy bọn ta đang đuổi theo bọn chúng sao?” Tuyết Lị nhíu mà trả lời.

Diệp Phong làm như hiểu ra, gật gật đầu:” Ồ….... Thì ra là như vậy. Các ngươi truy bắt con mồi của các ngươi? Ta đây cũng truy bắt con mồi của bọn ta không được sao?!”

“Tuyết Lị, không cần nói nhảm với hắn. Hắn đã có ý với Liệt Diễm tiêu phong mã, chúng ta cũng tiêu diệt luôn bọn chúng đi!” Một đám nam dực nhân tức giận la mắng.

“ Sách sách, thật không nghĩ tới. Nguyên lai dực nhân cũng vì tình ái mà trở nên ngưu B ( ngu ngốc).” Khải Đặc khinh thường cười nhỏ. Trừ lão đại ra, công phu miệng của gã chưa từ một ai mà thi triển.

Tuyết Lị tức giận nhìn Khải Đặc, rồi nhíu mày sang Diệp Phong nói:” Kiếm sĩ tiên sinh, đám Liệt Diễm tiêu phong mã này là của chúng tôi, hy vọng ngài đừng làm mất hòa nhã. Nếu không đám dực nhân Thiết Huyết học viện bọn ta chỉ còn cách động thủ với bọn ngài!”

Ta không hiểu đám dực nhân tự nhiên lại đến đây, nguyên lai là đệ tử của Thiết Huyết học viện. Diệp Phong thầm suy tính một lúc. Hiện giờ dân số của dực nhân không lên không xuống, muốn vào Thiết Huyết học viện thì thực lực ít nhất phải thuộc hàng tứ giai. Hơn nữa bọn họ lại có lợi thến ở trên không trung, nếu mà đối đầu nhau, dù có thể thắng, nhưng thế nào cũng chết một mớ. Hơn nữa đám Liệt Diễm tiêu phong mã sẽ nhân cơ hội này mà chạy thoát!

Nhanh chóng đánh giá thực lực của đối phương, hai mắt Diệp Phong bình tĩnh lại, có điểm khác khác, nhìn Tuyết Lị rồi nói:” Dực nhân tiểu tỷ mĩ lệ, nếu mà hai bên chúng ta đánh nhau thì ắt sẽ có tử thương, lại cho bọn Liệt Diễm tiêu phong mã này có cơ hội chạy trốn. Không bằng chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch có được không?”

Với đám linh ngưu chiến sĩ, bạch lang chiến sĩ và tối kỵ của dực nhân là tinh linh xạ thủ, Tuyết Lị cũng không muốn cùng bọn họ chém giết, nếu mà chết quá nhiều, thế nào đạo sư cũng quở trách. Khi thấy Diệp Phong đưa ra yêu cầu giao dịch, liền không nhịn được ngạc nhiên hỏi:” Cái giao dịch đó là gì?”

Diệp Phong mỉm cười:” Hiện ở chỗ này có một trăm lẻ sáu Liệt Diễm tiêu phong mã. Ta vừa mới mới giết một trăm mười Quang Minh bạch vũ điêu. Ta đưa ma tinh của bọn nó cho các ngươi, các ngươi nhượng lại đám Liệt Diễm tiêu phong mã cho ta. Giao dịch như thế có được không?”

Mục đích bọn dực nhân Tuyết Lị đuổi giết đám Liệt Diễm tiêu phong mã là cái lục giai hỏa hệ ma tinh. Giờ đây lại có được lục giai quang hệ ma tinh, đối với dực nhân thì rất hữu dụng, vả lại không cần phải ra sức tốn thời gian giết đám Liệt Diễm tiêu phong ma kia. Chuyện này dĩ nhiên tốt a!

“Tuyết Lị, mặc dù Liệt Diễm tiêu phong vương có thất giai ma tinh, nhưng mà bọn họ đổi với chúng ta một trăm mười quang hệ lục giai ma tinh. Đối với chúng ta thì sẽ không bị thua thiệt đâu!”

“Đúng vậy, đám gia hỏa này cũng biết điều đó. Chúng ta cũng không cần đánh bọn chúng, giao dịch với chúng là được!”

Tất cả dực nhân đều nghĩ cuộc giao dịch này bọn họ được phần hơn, kẻ nói một câu người khuyên một lời. Tuyết Lị thấy thế cũng quyết định, đối diện với Diệp Phong nói:” Kiếm sĩ tiên sinh, điều kiện của người đưa ra thật tốt, vì vậy chúng tôi đồng ý giao dịch!”

Diệp Phong thấy đối phương đồng ý, liền lộ ra một nụ cười cao hứng. Rối hắn sai La Phi giao ma tinh cho Tuyết Lị, đồng thời ra lệnh cho thành viên Tư Lược đoàn bao vây đám Liệt Diễm tiêu phong mã kia!

Dực nhân là chủng tộc cao ngạo cũng trọng tín. Nếu đã lấy được ma tinh của đối phương, Tuyết Lị sẽ không còn chú ý tới đám Liệt Diễm tiêu phong mã kia, đối diện Diệp Phong rồi cáo biệt một tiếng. Nàng ta dẫn đám dực nhân bay về Thiết Huyết học việc. Hôm nay có thể nói rằng bọn nàng có được mẻ thu hoạch lớn!

Nhìn đám dực nhân bay đi, Diệp Phong dù mất một trăm mười lục gia quang hệ ma tinh, nhưng lại có thể xử lý đám Liệt Diễm tiêu phong mã, trong lòng thập phần cao hứng. Nếu có đám ma sủng này, trung đội Liệt Diễm kỵ sĩ càng thêm mạnh mẽ. Việc ma tinh đã mất cũng có thể kiếm cái khác. Buổi tối hôm nay hắn lại có thể củng cố thêm thực lực!

## 48. Chương 48 - Gia Đương Đa Liễu，bất Xá Thượng Giao

Liệt Diễm tiêu phong mã, lục giai hỏa hệ ma thú, hình dạng so với chiến mã thường gần giống nhau, toàn thân như là ngọn lửa, tỏa ra nhiệt độ cao, tốc độ cực nhanh, phi như bay, có thể phát ra lục giai hỏa hệ ma pháp.

Liệt Diễm tiêu phong vương, thất giai hỏa hệ ma thú, là loại biến chủng của Liệt Diễm tiêu phong mã, hình dạng giống như tiêu phong mã, chỉ khác ở chỗ là trên trán có chùm lông vàng, có khả năng phát ra thất giai hỏa hệ ma pháp!

Đám dực nhân Tuyết Lị đã đi, Liệt Diễm tiêu phong vương liền dẫn đám Liệt Diễm tiêu phong mã muốn thoát khỏi sự vây quanh của thành viên Tư Lược đoàn. Đáng tiếc bọn chúng cảm giác được thực lực của đối phương hiện tại không kém so với đám dực nhân. Căn bản không thể thoát khỏi vòng vây, chỉ còng có cách là đối đầu!

Bọn người Diệp Phong đối phó với đám Liệt Diễm tiêu phong mã, giống như đối phó với Quang Minh bạch vũ điêu, tốn rất nhiều sức lực. Bởi vì bọn chúng có thể phóng ra hỏa hệ ma pháp để công kích, chất lượng cũng rất quí hiếm, cho nên không thể bắn tên bừa bãi được, chỉ có thể đánh trọng thương hoặc bất tỉnh chúng.

Cũng may là trước đó do bị đám dực nhân đuổi giết, mà đám Liệt Diễm tiêu phong mã này trở nên mỏi mệt. Cho đến khi phía chân trời có những tia sáng đầu tiên thì cuối cùng Liệt Diễm tiêu phong vương và Liệt Diễm tiêu phong mã toàn bộ bị chế phục. Đám Liệt Diễm kỵ sĩ Khải Đặc cũng thực hiện khế ước chủ phó với Liệt Diễm tiêu phong vương và một trăm con Liệt Diễm tiêu phong mã

Sau một đêm săn bắt ma sủng, bọn người Diệp Phong cũng thấm mệt, nhưng do thu hoạch nhiều nên cũng rất cao hưng. Rồi bọn họ cho lần lượt đem những con Quang Minh bạch vũ điêu và Liệt Diễm tiêu phong mã còn hôn mê trở về đến Hồ Lô sơn côn vào lúc bình minh!

Bọn người Lộ Lộ, Tĩnh Hương ở lại sơn cốc thấy bọn người đoàn trưởng mệt mỏi trở về. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó biết được bọn họ săn bắt không chỉ Quang Minh bạch vũ điêu, mà còn thêm Liệt Diễm tiêu phong mã, tất cả đều lộ ra nụ cường cao hứng!

Quay về thụ ốc, Diệp Phong được Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi đích thân hầu hạ, thư thư phục phục ngâm mình trong nước nóng. Sau đó hắn vốn muốn làm một giấc cho thoải mái, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa của Tĩnh Hương, muốn bàn một số việc với hắn!

Tâm trạng buồn bực rồi thay y phục, Diệp Phong ôm Lộ Lộ ngồi trên giường, để U Nguyệt Nhi ra mở cửa.

Tĩnh Hương đi vào trong thụ ốc, nhìn thấy Diệp Phong vẫn đang vui vẻ ôm Lộ Lộ, bèn thầm than trong lòng không có cách nào với tánh tình của tên gia hỏa này, mở cái môi anh đào nói:” Đoàn trưởng, lần này người săn bắt được nhiều ma thú như vậy, ta phải ghi vào trương mục như thế nào? Lục giai ma thú tại trường đấu giá thì ít nhất đáng giá năm vạn kim tệ, chỉ tính mười phần trăm của hai trăm con, thì phải giao cho quốc vương khoảng một trăm vạn kim tê. Nhưng mà sau khi kiểm kê, tư kim của người hiện nay dường như không đủ để giao!”

“Trời đất! Không chứ? Cái này đâu phải là cướp, ma thú cũng phải tính chung với tổng thu nhập sao?” Diệp Phong giật mình rồi đứng dậy nhìn Tĩnh Hương mà hỏi.

“Không có cách khác, tất cả những thu ích của Tư Lược đoàn thì đều phải giao cho quốc vương mười phần trăm tổng lợi nhuận. Đây là quy cũ. Tổng thu nhập gần đây của Tư Lược đoàn, tính ra người phải nộp cho quốc vương khoảng một trăm năm mươi vạn kim tệ!” Tĩnh Hương dù không muốn nhưng cũng phải nói thẳng ra.

“Trời, cái này không phải là hút máu của ta sao? Bây giờ làm sao đào đâu ra một trăm năm mươi vạn kim tệ! Ta cũng dùng nó cho cái gia đình này mà?” Diệp Phong tức giận cực độ

Tĩnh Hương nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, rồi vẫn cười:” Cái này đừng để ta kể ra, Tư Lược đoàn đánh cướp Địch Lạp nô đãi đoàn, lấy được nhiều nô đãi và vật tư; tiêu diệt đám Băng sương kỵ sĩ Ốc Đặc, thu về một ngày cương thiết khinh kỵ trang bị; đánh cướp Bỉ Nhĩ thương đoàn, chiếm được một lượng mễ lương lớn, thêm lần săn bắc ma thú này, thì số tiền nộp là một trăm năm mươi vạn kim tệ căn bản không phải nhiều lắm!”

“Thiên nột, cái này muốn ám sát ta hả? Ta làm sao có một trăm năm mươi vạn kim tệ để giao nộp?” Diệp Phong rầu rĩ nói, nhìn nhìn Tĩnh Hương, rồi đi đến bên cạnh này thì thầm:” Tĩnh Hương tỷ tỷ, không bằng chúng ta giảm xuống phân nữa, chỉ báo là bảy mươi lăm vạn kim tệ được không?”

Tĩnh Hương nghe xong liền trừng mắt vào Diệp Phong, kiên quyết:” Không được, giả báo trương mục là tội khi quân. Thân là tử tôn Ba Ni Lạp, đại hiệu trung của Mạt La đế quốc, ta tuyệt đối không làm ra những sự việc này.”

“Không được cũng không sao. Dù sao lão tử hiện giờ không có nhiều tiền, giao nộp bảy mươi lăm vạn kim tệ trước, còn lại để sau này từ từ trả!” Nói nhu không được, Diệp Phong chỉ còn biết dùng cách vô lại, ngồi xuống giường, nhìn Tĩnh Hương rồi lộ ra biểu tình như vậy!

Tĩnh Hương gần đây đã mặc dù sớm hiểu tính tình của hắn, nhưng đây là lần đầu mới thấy hắn bởi vì chuyện kim tệ mà tỏ ra vô lại như vậy, không nhịn được liền mở miệng cười:” Không giao kim tệ thì có thể giao ma thú, trang bị, hay là mễ lương. Người đã cho thành viên Tư Lược đoàn lập khế ước với hai trăm ma thú, còn cái khác cũng có thể giao nộp!”

Diệp Phong lắc đầu:” Cái này không đúng. Thành viên Tư Lược đoàn toàn là những thủ hạ bán mạng cho ta, ta đương nhiên phải tăng cường thực lực cho bọn họn. Lao Nhĩ bệ hạ lo cả Mạt La đế quốc, sao có thể quan tâm đến đám người của chúng ta?”

“Thu nhập của Tư Lược đoàn, ta sẽ báo cáo chi tiết cho bệ hạ, vì thế ngươi nên chuẩn bị mà giải quyết!” Tĩnh Hương thấy Diệp Phong vẫn cứ cù cưa không sẵn sàng giao nộp, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay người rời khỏi thụ ốc.

“Trời, lần tới có thứ gì, ta nhất định phải giấu nữ nhân này!” Diệp Phong buồn bực ngồi trên người mà sầu não.

Lộ Lộ thấy thế liền lo lắng khuyên nhủ: ”Thiếu gia, ngài hay là giao nộp thực tế chút, nếu không Tĩnh Hương phó đoàn trưởng mà báo cáo toàn bộ thu nhập cho quốc vương, trong khi người chỉ nộp phân nửa. Điều đó khẳng định tội phản lại quốc vương!”

“Đúng đó, thiếu gia, hiện giờ người đang phát triển cái gia đình này, giao một phần mười thì cứ giao. Rồi dễ dàng có được những cái khác từ quốc vương!” U Nguyệt Nhi đang dựa trên ngực của Diệp Phong mà khuyên bảo, nhưng thực ra trong lòng nàng thì muốn hắn chết quách đi cho xong.

Nếu Tĩnh Hương mà bẩm báo toàn bộ số thu nhập, và Diệp Phong không gia đủ một phần mười số đó, thì chính là khinh thường quốc vương, cái tội này không nhẹ, có thể dẫn đến bị diệt môn. Nghe nhị nữ khuyên bảo, hắn không muốn cũng phải cười lên, rồi quay sang U Nguyệt Nhi nói:” Đúng vậy, ai biểu người khác làm quốc vương, giao thì giao!”

Lộ Lộ thấy thiếu gia đã chấp nhận thì tỏ ra an tâm rồi mỉm cười. Diệp Phong ngắm cái mặt xinh đẹp của nàng, cái bàn tay tham lam từ từ đi xuống dưới, vuốt ve làn da mịn màng của nàng, rồi cười hắc hắc:” Nguyệt Nhi, thiếu gia đang nóng trong người, mau cùng thiếu gia tiết hỏa!”

U Nguyệt Nhi nghe xong liền hiểu ra ý tứ của cầm thú nam tước này, trong lòng thầm mắng hắn, đồng thời quỳ xuống dưới hai chân hắn đang dạng, đem cái bảo bối của hắn mà đưa vào cái miệng của nàng.

Do không thể thay đổi được sự thật trước mắt, Diệp Phong chỉ có cách điên cuồng phát tiết lên thân thể của U Nguyệt Nhi, rồi lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều, không còn vì cái vấn đề giao nộp mà buồn rầu. Sau đó nói cho Tĩnh Hương lấy mười con Quang Minh bạch vũ điêu, năm con Liệt Diễm tiêu phong mã cộng thêm kim tệ để vừa tròn số kim tê phải nộp

Hôm nay Liệt Diễm kỵ sĩ và tinh linh xạ thủ đã đắc thủ ma sủng, và việc cưỡi chúng cũng là một việc cần giải quyết. Vì thế Diệp Phong lệnh cho Khải Đặc và Kiệt Nã Tư, mỗi ngày phải đưa đội viên luyện tập kỵ thuật. Cũng may Liệt Diễm kỵ sĩ tu luyện liệt diễm chân khí, cho nên ngọn lửa trên thân của Liệt Diễm tiêu phong mã không gây tổn hại nào đến bọn họ. Nếu không vừa lên yên thì thế nào cũng bị thiêu cháy hết y phục.

Nghĩ đến việc tinh linh xạ thủ có không kỵ, và Liệt Diễm kỵ sĩ có Liệt Diễm tiêu phong mã, Diệp đại đoàn trưởng cảm thấy rất cao hứng.

La Phi, Kiệt Khắc và thành viên hai trung đội kia, thấy Liệt Diễm kỵ sĩ và tinh linh xạ thụ đều đã có ma sủng, quả thực vừa hâm mộ vừa ganh tỵ. Vì thế thường xuyên thỉnh đoàn trưởng cho phép bọn họ ra ngoài mà săn bắt ma sủng. Lạc Tư vì muốn có thêm ma tinh để chế tạo vụ khí, cũng muốn đi theo cho vui

Diệp Phong đối với cái này chỉ mỉm cười, để Kiệt Khắc dẫn đám bạch lang chiến sĩ mà dò xét. Chỉ cần có mục tiêu thích hợp, thì nhất định sẽ giúp cho bọn chúng săn bắt ma sủng, lấy ma tinh về cho Lạc Tư mà chế tạo vũ khí ma pháp

Tĩnh Hương nhìn thấy Tư Lược đoàn từng bước từng bước phát triển mạnh, trong lòng rất khâm phục năng lực của Diệp Phong. Nghĩ lại chỉ bởi phải giao một trăm năm mươi vạn kim tệ, mà hắn làm ra vẻ vô lại, cũng rất muốn cười. Nàng có cảm giá nhưng cả mình cũng không thể nhìn thấy hắn rốt cuộc là loại người nào!

## 49. Chương 49 - Lệnh Nhân Nan Đổng Đích Ma Thú Tụ Tập.

Trong khi Liệt Diễm kỵ sĩ và tinh linh xạ thủ của Tư Lược đang luyện nâng cao kỹ thuật, bạch lang chiến sĩ thì đồng thời tìm những mục tiêu để săn bắt. Những hoạt động săn bắt ma thú của Thiết Huyết học viện đều bị các thế lực lớn ở Hỗn Loạn hoang nguyên bắt chước. Vì thế trong nhất thời tất cả các thế lực lớn cũng tham gia săn bắt, muốn nhân cơ hội này mà thu phục hay giết chết những con có thuộc tính ma thú, nhằm tăng cường thực lực của chính mình.

Đáng tiếc, từ sau khi Diệp Phong xử lý hai đám ma thú Quang Minh bạch vũ điêu và Liệt Diễm tiêu phong mã, thì những con ma thú còn lại đột nhiên giống như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Bất luận là có thuộc tính hay không có thuộc tính ma thú, tất cả bọn chúng đều tụ tập lại thành một nhóm lớn, tạo nên một thực lực lớn ở Hỗn Loạn hoang nguyên. Tất cả không còn dễ dàng mà chém giết chúng nó.

Trước mắt, Thiết Huyết học viên đã giết hơn vạn con không có thuộc tính ma thú, còn những con có thuộc tính ma thú thì ba trăm con. Nhưng mà đa số đều bị giết chết để lấy ma tinh, chỉ có một số ít ỏi là thu về làm ma sủng. Tuyết Lị đem về một trăm mười lục giai quang hệ ma tinh cũng bị tính chung vào số đó.

Cho nên khi các thế lực tiến hành thì đã quá trễ, săn bắt được ma thú chất lượng tốt thì rất ít, ngay cả thuộc tính ma thú thường cũng chả có.

Trong khi không lý giải được tại sao ma thú lại có ý thức như vậy, hai vị đạo trưởng của Thiết Huyết học viện lo lắng đám ma thú này sẽ chạy xuống rừng núi, sớm muộn cũng biến Hỗn Loạn hoang nguyên thì một nhạc viên cho ma thú. Vì thế họ không để bọn đệ tử phân tán ra nữa, mà tập hợp lại một chỗ, phối hợp với đại đội băng sương kiếm sĩ và đại đội điện hệ pháp sư, đó là cách tốt nhất để săn bắt đám thú không có thuộc tính ma thú. Chọn lựa từ nhỏ đến lớn mà tấn công, đồng thời gửi ra đề nghị này với các thế lực lớn ở Hỗn Loạn hoang nguyên.

Việc ma thú chạy xuống sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của các thế lực ở Hỗn Loạn hoang nguyên này. Bởi vậy tất cả các thế lực đều cố gắng diệt trừ bọn chúng, và khi nhận được đề nghị của Thiết Huyết học viện, thì đồng ý lập tức. Lần đầu tiên tổ chức một lượng nhân thủ chưa từng có để triển khai săn bắt ma thú!

Hai vị viện trưởng Thiết Huyết học viện luôn chú ý đến thế lực ở Hỗn Loạn hoang nguyên. Trước khi đám bạch lang chiến sĩ rời khỏi Hồ Lô sơn cố, bọn họ có dò xét thực lực của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn. Mặc dù bây giờ nhân số của Tư Lược đoàn chỉ là một thế lực nhỏ, nhưng trên thực tế lại là dựa vào năng lực thế lực trung bình, cho nên bọn họ miễn cưỡng cho tham gia vào đề nghị săn bắt ma thú này.

Diệp Phong dựa vào trinh sát của bạch lang chiến sĩ, đối với tình hình ma thú ở Hỗn Loạn hoang nguyên giờ này hiểu được chút ít. Nghe được cái đề nghị của Thiết Huyết học viện, cảm giác có chút ý tứ, liền cho đám tinh linh xạ thủ Kiệt Nã Tư thuần thục, cùng bạch lang chiến sĩ mỗi ngày cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu đi dò xét tình hình khắp nơi. Chuẩn bị tung một mẻ lưới, chiếm đại tiện nghi!

Tạp La rừng rậm, nằm ở phía tây phương bắc Hỗn Loạn hoang nguyên. Trong rừng cây cối tươi tốt, cỏ dại mọc khắp nơi. Trước đây ma thú không có chạy ra nhiều như vậy, hiện tạ nơi này trở thành thiên đường của chúng. Đáng tiếc là có hơn sáu ngàn con tứ giai ma thú hắc hung lang, lấy nơi tây bắc làm cứ địa của chúng. Tất cả những ma thú thường đều làm thức ăn no bụng cho bọn hắc hung lang này!

Những con hắc hung lang này có thể nói là lớn mạnh nhất trong các loại ma thú ở Tây Bộ, và chúng đã hình thành nên một quần thể chúc tính ma thú lớn mạnh tại Tây Bộ. Vì vậy mà Thiết Huyết học viện liền liên thủ với thế lực lớn nhất tại Tây Bộ là Uy Liêm thương đoàn, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt hết những con hắc lang này.

Một hành động có đại quy mô như thế, tất nhiên là không thể qua mắt được đoàn trinh sát của Tinh Linh trung đội. Diệp đại đoàn trưởng biết được kế hoạch của Thiết Huyết Học Viện và Uy Liêm thương đoàn, nhất thời nhớ đến việc các tinh linh xạ thủ đã nhìn thấy một trăm năm mươi con phong hệ ngũ giai ma thú tật phong cự lang tại dải đất của khu rừng Tạp La.

Tinh linh xạ thủ đã phát hiện đám tật phong cự lang, tuy nhiên, vì Diệp Phong còn ngại việc chúng bị những con hắc hung lang vây quanh ở giữa nên chưa thể động thủ bắt đi. Giờ đây đã có Thiết Huyết Học Viện và Uy Liêm thương đoàn liên thủ tiêu diệt những con hắc hung lang kia thì hắn sẽ thừa cơ hội này mà đột nhập vào sâm lâm để phát tài một phen, hắc hắc!

Màn đêm phủ xuống, trăng sao ẩn tàng lờ mờ tại phía chân trời, bầu trời lúc này chỉ là một mảng đen nhánh. Bố Lỗ Tư – Uy Liêm thống lĩnh hai đại đội được trang bị cương thiết trọng trang là tam giai băng sương kỵ sĩ và ngũ chi tam giai Tạp Hệ xạ thủ, còn Dữ Nặc Đốn – Cơ Nỗ thì thống lĩnh đại đội băng sương kiếm sĩ cùng với năm ngàn đệ tử, tất cả đều đều tập chung vây quanh khu rừng Tạp La.

Những con hắc hung lang kia, vừa hung tàn lại vừa rất giảo hoạt, biết đoàn kết lại với nhau. Hình thể của bọn chúng so với những con lang thường thì lớn gấp đôi, toàn thân đều phủ đầy lông mao đen tuyền, răng nanh lại cực kỳ bén nhọn, trông bộ dáng rất hung mãnh.

Dù chúng không khác với những con lang thường bao nhiêu, nhưng chúng lại thập phần cơ cảnh. Khi phát hiện được một số đông người đang triển khai bao vây bọn chúng, chúng liền lập tức đứng lên chuẩn bị xông vào địch nhân cắn xé.

Tại phía bắc cánh rừng, Nặc Đốn lão viện trưởng biết rõ Bố Lỗ Tư là một gian thương, vào tình huống trước mắt này vốn sẽ không đi trước tiên phong, cũng không muốn phí lời với gã, nên trực tiếp truyền lệnh cho đại đội băng sương kiếm sĩ và các đạo sư cùng đệ tử của học viện giữ nguyên đội hình bao vây mà tấn công vào sâm lâm.

Đại đội băng sương kiếm sĩ và các đệ tử của Thiết Huyết học viện đều giống nhau, đều có tứ giai thực lực. Bố Lỗ Tư thấy Nặc Đốn đã đi trước tiên phong, nên trong lòng rất cao hứng, lập tức hạ lệnh cho hai đại đội trọng trang băng sương kỵ sĩ tiến lên cùng với Thiết Huyết Học Viện, chỉ lưu lại đại đội ngũ chi tạp hệ xạ thủ ở phía sau để bắn hạ hắc hung lang.

Hai cánh đại đội băng sương trọng kỵ nhận được mệnh lệnh của Bố Lỗ Tư liền nhanh chóng thúc ngựa xông thẳng vào sâm lâm. Mặc dù đối với kỵ sĩ thì việc tác chiến trong rừng rậm rất ư là bất lợi, nhưng bọn họ ỷ vào trang bị hạng nặng của mình mà xem thường răng nanh nhọn và móng vuốt sắc bén của hắc lang, vì thế mà bọn họ không hề do dự chút nào.

Bảy ngàn hộ vệ của Uy Liêm thương đoàn, cộng thêm đại đội băng sương kiếm sĩ và năm ngàn đệ tử của Thiết Huyết Học Viện, vị chi là một vạn ba ngàn nhân mã, trùng trùng vây lấy sâm lâm mà tấn công vào. Nhất thời người ngựa giao chiến với hắc hung lang, khiến cho chúng phải tháo lui, khắp nơi đều vang lên tiếng sói tru không ngừng.

Bốỗư nhì thấ uy phong củ trọg kịuc1đang tớ, trong lòg nổ lên thiên vạ hà tìh, thấ Nặ Đố cũg đang đi và sâm lâm, tựả thân đi tớ đểhấ chỉh hùg phong, trong lòg không khỏ cả khá nế sâm lâm nà màhông cóiệ tíh lớ như vậ, bao vây ởgoà dùg hỏ công thìhắ sẽóông hiệ đặ biệ

Chỉàâm lâm diệ tíh quáớ, mộ khi dùg hỏ công bọ hắc hung lang chắ chắ sẽhạ trố, đế lú đóuc1đang làao vây, nhân mãịhân tá, căn bả không thểgăn cả đượ tố độhanh củ hắc hung lang. Lú đóàruy đuổ theo bọ chúg chắ sẽố nhiề sứ lắ.

Tham dựà hàh độg nà cơ hồoà bộhàh viên đề đi và sâm lâm, ởên ngoà chỉò lạ Bốỗư cùg hai kiế sĩộệuc1đang đang quan sát.

Bốỗư đang đứg đố diên vớ phí nam củ sâm lâm, Diệ Phong dẫn đầu linh ngưu chiế sĩ bạh lang chiế sĩ cùg vớ Liệ Diễ kỵ sĩhông gọ ra ma sủg, đứg tạ bên ngoà sâm lâm, nhì thấ tìh hìh giế chó, trên mặ hơi có́ườ cùg tặ tắ lưỡ.

Không ai chú́rên bầ trờ củ sâm lâm, kiệ nãư cùng vớ Quang Minh bạh vũương, dẫn tinh linh trung độ cưỡ Quang Minh bạh vũuc1điêu, quan sát kỹ lưỡng tìh huốg ởên dướ, và chờuc1đoà trưởg triể khai hàh độg.

“Lã đạ, phí trướ so vớ cái đánh dấu trên bả đồhông cóhá biệ lắ, chúg ta nhanh chóg tớ bắ tậ phong cựang!” Khả Đặ vũộg cây phương thiên họ kíh, liên tụ thú giụ.

“Hả, cá huynh đệ nhanh chóg theo ta bắ tậ phong cựang!”

Diệp Phong quát nhẹ một tiếng, lấy ra Quang Minh chi kiếm, rồi dẫn ba người Khải Đặc, La Phi, Kiệt Khắc cùng ba trung đội chỉnh tề tiến vào.

Từ trên cao, Kiệt Nã Tư thấy đoàn trưởng đã hành động, liền giương cung lên lên, ra lên tinh linh trung đội đang cưỡi tọa kỵ trên cao, nhắm bắn về phía rừng rậm, mục tiêu là giải đất trung tâm!

## 50. Chương 50 – Lĩnh Tiên Trùng Phong, Chiêu Nhân Trào Tiếu

Bảo La hoàng tử thấy đại mỹ nhân Tĩnh Hương rời khỏi Thiết Huyết học viện liền chuyển mục tiêu, bắt đầu theo đuổi dực nhân Tuyết Lị xinh đẹp mà hắn hâm mộ đã lâu. Song, Tuyết Lị sớm đã không thuận mắt với những hành vi của hắn, nàng tuyệt không như Tĩnh Hương quan tâm đến thể diện hoàng tử của hắn. Mỗi lần hắn mặt dày khơi chuyện, Tuyết Lị đều dùng những lời đáp lạnh lùng.

Đối với sự việc này này, Bảo La trong lòng vô cùng tức giận, lại càng thêm quyết tâm chiếm cho được Tuyết Lị. Hắn muốn chơi đùa nàng xong rồi một cước đá đi, cho nàng nếm thử tư vị bị lạnh lùng.

Cái này không thể nói là tốt, nhưng những lời này dụng trên người Bảo La tuyệt đối phù hợp. Biết được Tuyết Lị được phân phó chỉ huy nhóm dực nhân đệ tử tại bầu trời phương nam, phối hợp với các đạo sư dẫn theo đệ tử săn lùng hắc hung lang, Bảo La tự mình dẫn theo hơn trăm tên hộ vệ, đi theo sau Tuyết Lị.

“Thiên nột, đạo sư, đạo sư, phía sau chúng ta có một đội ngũ đang tiến tới, trong đó có cả linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ!”

Diệp Phong dẫn theo các thành viên của Tư Lược đoàn tiến vào sâm lâm, chằng bao lâu liền chứng kiến một phường đồ sát giữa hắc hung lang với thương đoàn hộ vệ và bọn Thiết Huyết đệ tử. Một gã đệ tử nhìn thấy bọn họ liền thông tri cho đạo sư.

Mọi người xung quanh đang cùng bọn hắc hung lang đánh đến thất điên bát đảo, đột nhiên nghe thấy gã đến đều cả kinh, vội cố gắng bức lui hắc hung lang, rồi quay về phía sau nhìn, thấy Diệp Phong cùng đám người mặc cương thiết khải giáp của Tư Lược đoàn.

Trên không dực nhân Tuyết Lị xinh đẹp lộ ra thần sắc kinh ngạc mà nhìn những người mới đến. Chẳng phải mấy ngày trước họ đã nhìn thấy đội ngũ này ư!

Cừu nhân găp nhau dĩ nhiên là đố kỵ nhau. Bảo La thấy Diệp Phong liền dẫn bọn thủ hạ từ trong đám người vọt đến, chặn giữa đường, quát: “Lôi Ân, ngươi thừa dịp bọn ta cùng hắc lang chém giết mà đến là có ý đồ gì?”

Hoàng tử ngốc này tại sao cũng ở đây? Diệp Phong ngoài ý muốn gặp Bảo La ở đây, cười nhạt: “Hoàng gia Tư Lược đoàn chúng ta ngẫu nhiên đi qua đây, nhìn thấy có người cùng ma thú đánh nhau muốn tới hỗ trợ mà thôi!”

“Hừ, ngươi tưởng ta không biết đại danh của Lôi Ân-Pháp Lôi Nhĩ ngươi sao. Gần đây ta đã cho điều tra về ngươi. Kẻ xưng danh cầm thú nam tước mà lại muốn giúp người khác? Ngươi nói dối cũng tức cười thật!” Bảo La mắt chứa hận ý nhìn Diệp Phong, khinh thường hừ lạnh.

“Đúng thế đúng thế, loại người như ngươi sao lại có hảo tâm giúp chúng ta được? Ta xem ngươi căn bản là có ác ý!” Thủ hạ của Bảo La đều mở miệng nói phụ họa.

“Ha ha, đường đường là đại hoàng tử của Thiên Vũ đế quốc mà lại không có chút độ lượng, thật sự là làm người ta không nghĩ tới!” Diệp Phong nhìn Bảo La lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn thủ hạ của hắn, cười lạnh nói: “Bọn nô tài các ngươi trong đầu không có não à? Ta có khả năng dùng vỏn vẹn ba trung đội tập kích vài vạn người bọn ngươi sao? Trước khi nói chuyện thì hãy sử dụng bộ não có được không?”

“Lôi Ân, ngươi muốn chết!” Bảo La nghe Diệp Phong nói liền nổi giận. Thủ hạ của hắn cũng động nộ, muốn xông lên giết Diệp Phong, hoàn toàn không để Tư Lược đoàn vào mắt.

“Bảo La hoàng tử, bậy giờ chúng ta đang đối phó hắc hung lang, nếu Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn muốn hỗ trợ, đây là chuyện tốt, xin đừng vì ân oán riêng tư khiến mọi người phải chiến đấu vô ích với nhau!”

Bốn vị nam đạo sư của học viện đang phân phối đệ tử ứng phó, muốn nhân cơ hội phản công hắc hung lang, thấy Bảo La cùng thủ hạ muốn động thủ với Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, trước sau lên tiếng tỏ thái độ.

Đối với việc Bảo La cùng đoàn trưởng của Mạt La hoàng gia tư lược đoàn tại Thiết Huyết học viện phát sinh, được các học viên truyền đi, cả học viện cơ hồ không ai không biết, không ai không hay. Bốn vị đạo sư ở đây đương nhiên đều biết. Họ cũng không thể để Bảo La cùng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn đánh nhau tại đây, nếu không khẳng định sẽ làm loạn cục diện thanh trừ hắc hung lang.

Hơn nữa Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn mặc dù người ít, nhưng thật sự là đến đây lên tiếng muốn trợ giúp. Nếu để xảy ra tình huống những học viên gia nhập bọn Bảo La đánh nhau với họ, ỷ vào số đông đả thương hay giết chết họ, thế thì thể diện của Thiết Huyết học viện làm sao còn tồn tại? Rồi còn làm thế nào giải thích với Mạt La đế quốc?

Bảo La thấy bốn vị đạo sư dẫn đầu đều tỏ thái độ khuyên bảo, rõ ràng nếu có đả đấu sẽ không giúp mình, trơ mắt quan sát lũ hộ vệ bạc nhược của mình so với Tư Lược đoàn, chỉ đành cố nén giận tỏ ra phong độ nhìn Diệp Phong nói: “Lôi Ân đoàn trưởng, ngày sau ta nhất định có cơ hội sẽ cùng Tư Lược đoàn của ngươi tỉ thí!”

Diệp Phong nhìn bộ dạng của Bảo La càng ra vẻ phong độ càng có cảm giác buồn nôn, cũng chẳng muốn để ý, nhìn bốn vị đạo sư không muốn tìm phiền toái kia và cười nói: “Bốn vị đạo sư, chúng tôi đã tiến vào sâm lâm, xin cho phép chúng tôi hỗ trợ đối phó hắc hung lang!”

“Đương nhiên, Lôi Ân đoàn trưởng nguyện ý hỗ trợ thanh trừng ma thú, chúng ta tự nhiên rất hoan nghênh.” Bốn vị đạo sư đều khách khí trả lời.

Vài ngày trước Bố Lỗ Tư phái thám tử đến điều tra Hồ Lô sơn cốc, kết quả đều bị Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn giết hết. Chuyện này các thủ hạ trọng yếu của Uy Liêm thương đoàn đều biết.

Tây Khoa - Bành Lạp, một người trung niên tóc đỏ râu ngắn tráng kiện, là đại đội trưởng của tạp hệ xạ thủ đại đội thứ năm của Uy Liêm thương đoàn, lần này phụ trách đồ sát hắc hung lang tại khu vực phía nam sâm lâm. Y thấy bốn vị Thiết Huyết đạo sư đồng ý sự giúp đỡ của Diệp Phong, trong lòng bực bội, rồi bước ra khỏi đám đông, khinh thường nhìn Diệp Phong, nhắc nhở: “Lôi Ân đoàn trưởng, hy vọng ngươi mang ba trung đoàn nhỏ nhoi đến đây là thành tâm giúp đỡ, đừng có âm mưu gì. Nếu không chúng ta nhất định không để ngươi sống sót rời khỏi sâm lâm!”

“Ngươi làm…..” Khải Đặc nghe Tây Khoa nói, nhất thời nổi giận mở miệng định mắng. Diệp Phong cướp lời ngăn cản gã rồi hướng về Tây Khoa cười nói: “Nếu vị tiên sinh đây hoài nghi thành ý của chúng tôi, vậy hãy để Tư Lược đoàn của ta đi ở vị trí đầu vậy!”

“Ha ha, dũng khí của Lôi Ân đoàn trưởng thật đáng khen, ba trung đội ít ỏi dám chịu nguy hiểm tập kích của hắc hung lang, nhận lấy trách nhiệm tiên phong tại tiền tuyến. Nếu ta không đáp ứng thì thật không nể mặt ngươi, cứ theo ngươi nói mà làm theo vậy!” Tây Khoa lộ ra một nụ cười khinh thường. Hiện tại không chỉ có xem thường Diệp Phong mà còn cảm thấy hắn là một thằng ngốc.

“Hừ, không biết sống chết, với vỏn vẹn ba trung đội mà muốn đánh tiên phong!” Bảo La cùng với bọn thủ hạ, cũng như xạ thủ của Uy Liêm thương đoàn, tất cả đều khinh thường nhìn Diệp Phong, nhận thấy hắn ngu ngốc đến cực hạn.

Bốn vị đạo sư cùng chúng đệ tử của Thiết Huyết học việc đều thầm nghĩ tên Lôi Ân đoàn trưởng này thật vô tri, nhưng lại không dám mạnh miệng nói trắng ra. Hôm nay hắn thế nào cũng phải trả giá đắt.

Người vẫn đang im lặng tấn công hắc hung lang, Tuyết Lị, vừa nghe nói xong, lại không tưởng phía dưới chính là Diệp Phong, đoàn trưởng của Mạt La Hoàng gia Tư Lược đoàn. Giờ phút này khi mọi người đang bàn luận mà không để ý gì tới Diệp Phong, nàng lộ ra một chút tò mò. Bởi vì nàng và Diệp Phong có gặp qua một lần, lúc trước khi định đánh nhau thì gợi ý một cuộc giao dịch thông minh. Vì thế nàng nghĩ cái con người này đã nắm bắt được tình hình rồi, nên sẽ không vô duyên vô cớ mà được ra một quyết định mà không có lí do nào!

“Khải Đặc, nhớ canh chừng tên hỗn đản này cho kỹ.” Diệp Phong nhìn Tây Khoa rồi nhè nhẹ ra lệnh cho Khải Đặc một tiếng. Sau đó hắn dẫn thành viên Tư Lược đoàn đồng loạt tiến vào sâu trong rừng rậm.

Khải Đặc nghe lão đại nói xong trong lòng hơi buồn, đi theo tiến vào sâu, luôn để ý đến tên Tây Khoa, hi vọng lão đại sẽ nghĩ đến tình cảnh của hắn.

Diệp Phong tiến vào một cách táo bạo nhưng là vì tật phong cự lang tại trung tâm của vùng đất này. Dĩ nhiên không nghĩ phải đi theo Uy Liêm thương đoàn và Thiết Huyết học viện từ từ tiến tới. Do cái việc của Tây Khoa mà hắn có cớ để tiến vào vùng đất trước. Cho dù có những lời chê cười, hắn mặc dù rất giận, nhưng mà vì tật phong cự lang, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại!

Bảo La đứng yên một chỗ, nhìn cái bóng đang chạy của Diệp Phong, thầm nghĩ cho dù lần này hắn không chết, thì chính mình cũng nhanh chóng điều động nhân thủ mà bắt hắn và Tĩnh Hương.

Uy Liêm thương đoàn Tây Khoa cùng thủ hạ nhìn bọn người Diệp Phong thầm cười khẽ, nghĩ rằng bọn họ phải trả một cái giá rất lớn.

## 51. Chương 51 – Côn Ảnh Cuồng Đao Vs Tật Phong Cự Lang

Diệp Phong thống lĩnh Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang ba trung đội đi tiên phong, giống như cuồng long xuất hải, trở lộ bình thường đều bị bọn họ nhanh chóng quét sạch. Cho nên dọc đường bọn họ căn bản không bị công kích, ngăn cản nào đáng kể.

Ở hậu phương thiết huyết học viên cùng thương đoàn hộ vệ đang kịch liệt chém gié một đám lớn hắc hung lang, nhìn thế công bọn họ tịnh không quá kinh ngạc bởi vì có linh ngưu trung đội cùng bạch lang trung đội đối phó với hắc hung lang tự nhiên không khó. Bất quá nhìn thấy bọn họ qua khỏi đám hắc hung lang trực tiếp chạy sâu vào trong rừng, đều không nhịn được cảm khái muốn chết.

Xem ra không cần tự mình phái người, Lôi Ân có thể tự mình hại chết mình. Bảo La nhìn tiền phương không ngừng điên cuồng công kích Tư Lược đoàn, trong lòng có chút khinh thường, cảm giác bản thân không thể hành hạ Lôi Ân đến chết trong lòng có chút tiếc nuối.

Chẳng lẽ ta xem sai rồi sao? Hắn như là thằng ngốc không có lý trí? Tuyết Lị trên không hạ xuống dưới dần đi tới Tư Lược đoàn, nghĩ không ra trưởng đoàn muốn làm gì!

Tật phong cự lang, ngũ giai ma thú phong hệ, hình thể vượt qua chó sói bình thường thậm chí gần bằng chiến mã, toàn thân lông màu xám, răng nanh móng vuốt đều hung tàn, có thể phát ra ngũ giai phong hệ ma pháp.

Cũng giống với nó, lục giai phong hệ ma thú tật phong lang vương là loại đặc biệt của loài tật phong cự lang. Hình thù cơ bản giống tật phong cự lang, chỉ có trước ngực có dải lông màu vàng, có thể phát ra lục giai hạ phong hệ ma pháp.

Giải đất trung tâm phía bên phải của Tạp La sâm lâm là khoảng đất trống, phía đông có một dòng suối nhỏ. Tật phong cự lang dưới sự chỉ huy của tật phong lang vương đang nghỉ ở nơi này.

Kiệt Nã Tư dẫn tinh linh trung đội ngăn cản ở đây, triển khai để đấu với tật phong cự lang. Bởi vì đoàn trưởng muốn bắt sống ma thú này, bọn họ không dám sử dụng tiễn thuật trên diện rộng, chỉ dùng “Thần tiễn tam thức” - thức thứ nhất “Tật tiễn vô ảnh” bắn thương tật phong cự lang.

“Sưu sưu” tiếng xé gió không ngừng vang lên, mũi tên lao đi với vận tốc cực nhanh, chân khí nhiều màu sắc nhanh chóng lóe ra, tật phong cự lang bị bắn tức giận dị thường, tru lên liên tục.

Bất quá tật phong cự lang có tốc độ rất nhanh, lại còn phóng ra phong hệ nhị giai ma pháp "toàn phong hộ thuẫn" bảo vệ chính mình. Cho nên Kiệt Nã Tư cùng tinh linh không thể nhanh chóng bắt chúng, lại bị chúng phóng thích ma pháp phản kích.

Ttam giai ma pháp "tật phong chi thỉ", tứ giai ma pháp "phong nhận tật vũ", ngũ giai ma pháp "long quyển phong bạo", ba loại ma pháp công kích cùng lúc phóng ra tại giải đất trung tâm của sâm lâm. Gió làm cản sức bay của tên, gió liên tục nổi lên, tạo thành một cái vòi rồng cao hơn mười thước. Kình phong cuồng dũng, thổi gãy cả cây to, cành rung lá rụng. Tại giải đất trung tâm một ít hắc hung lang đều rời xa tránh né.

Khổ nỗi ma sủng của Kiệt Nã Tư cùng chúng tinh linh không có ma pháp công kích, đành lệnh chúng cấp chính mình "quang minh thần tốc”, "quang minh phòng ngự" và "quang minh thần lực" ba loại ma pháp phụ trợ, nhằm tăng gấp bội gia tốc công kích lẫn phòng ngự!

"Kỳ quái, giải đất trung tâm như thế nào lại có mãnh liệt kình phong vậy?"

Tuyết Lị cùng chúng dực nhân trên bầu trời phía nam của sâm lâm đang phụ trợ phía dưới đồng bạn công kích hắc hung lang, giật mình phát hiên trung tâm sâm lâm có hiện tượng kỳ lạ.

"Thiên nột, các ngươi nhìn đám Quang Minh bạch vũ điêu, phía trên hình như có kị sĩ!" Một dực nhân thiếu nữ thấy từ trong sâm lâm, Kiệt Nã Tư cùng chúng tinh linh đang tránh né tật phong cự lang ma pháp, giật mình kêu to.

"Quang Minh nữ thần tại thượng, chẳng lẽ Quang Minh bạch vũ điêu là ma sủng của đám người ấy? Hơn một trăm con lục giai ma thú a!"

"Rất khó có thể tin, thế nhưng có nhiều lục giai ma sủng, chẳng lẽ bọn họ là vương bài không quân?"

Phần đông dực nhân đệ tử bàn tán sôi nổi như cãi nhau. Trên trăm chủng loại lục giai phi hành, sợ rằng chỉ có quốc gia mới có thực lực này. Tuyết Lị thấy tình huống này, nhíu mày bay tới đạo sư bẩm báo một tiếng, dẫn đầu dực nhân đệ tử bay về phía giải đất trung tâm của sâm lâm, muốn xem rốt cuộc sao lại thế này.

“Ha ha ha, Kiệt Nã Tư, tinh linh trung đội các ngươi như thế nào mà với đám quần lang đều thu thập không được a?”

Diệp Phong mang theo Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang ba trung đội, một đường chém giết thẳng đường hắc hung lang, thuận lợi tới trung tâm giải đất, thấy được thế trận song phương, Khải Đặc ha ha cười to.

“Mới sáng ra Khải Đặc ngươi lại ở đó đánh rắm, mau nhanh hỗ trợ!” Kiệt Nã Tư học tập khẩu khí của đoàn trưởng, tại không trung cười mắng.

“Lên, nhanh chóng giải quyết trận chiến, chúng ta rời khỏi nơi đây!” Diệp Phong nghiêm sắc hạ lệnh, ý bảo cả ba trung đội hành động.

Kiệt Khắc cùng bạch lang chiến sĩ với đám La Phi cùng linh ngưu chiến sĩ nghe xong mệnh lệnh của đoàn trưởng, nhất thời gào lên một tiếng, huy động cương côn cùng thiết trụ lao lên, chuyên dùng đánh vào đầu tật phong cự lang, để đánh ngất mà bắt sống toàn bộ!

Từng đạo hồng sắc quang mang loé lên. Liệt Diễm tiêu phong vương cùng một trăm Liệt Diễm tiêu phong mã được Khải Đặc cùng Liệt Diễm kỵ sĩ gọi ra, nhanh chóng xuất hiện. Liệt Diễm kỵ sĩ cùng Liệt Diễm chiến mã, trông uy thế hung mãnh vô cùng, lúc đó tật phong cự lang cũng hợp lại ngao ngao tru lên. Toàn trường thật hỗn loạn!

Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ khoan khoái quan sát, nhìn Liệt Diễm kỵ sĩ anh tư uy phong lẫm liệt, trong lòng thập phần cao hứng, là đội thân tín sớm nhất của hắn!

“Vô tình tứ tuyệt côn, thức thứ nhất, côn ảnh cuồng đào!”

Kiệt Khắc dẫn đám bạch lang chiến sĩ san bằng đám tật phong cự lang đang hỗn loạn. Y cao giọng hạ lệnh, liền tất cả bạch lang chiến sĩ đồng thời giơ cây côn lên mà công kích cự lang. Côn thế thật mãnh liệt, tràn ngập vô hạn. Côn ảnh như một con lốc muốn là tê liệt cả thiên địa, bảo phủ cả vạn vật!

"Ngao!"

Hơn một nửa số tật phong cự lang bị tuyệt chiên của bọn bạch lang chiến sĩ Kiệt Khắc đánh trúng, kêu thảm rồi ngã xuống đất. Số thì trọng thương số thì bị hôn mê, toàn bộ năng lực chiến đấu cũng mất đi, kể cả con tật phong lang vương ở giữa.

“Tuyệt, tuyệt, chiêu thức thật tuyệt. Chờ đến khi chân khi trong người các ngươi mạnh mẽ, thì chiêu này khẳng định sẽ càng thêm hung mãnh!” Diệp Phong đứng yên một bên mà vỗ tay khen.

Gần đây bọn bạch lang chiến sĩ Kiệt Khắc và bọn linh ngưu chiến sĩ mới đã luyệt thành thục các chiêu thức, nhưng mà chân khí lại quá ít, cho nên tiến bộ không thể nhanh được.

La Phi thấy bọn Kiệt Khắc được đoàn trưởng tán thưởng, cũng muốn đem đám linh ngưu chiến sĩ ra sử dịch Kinh hồn tam thức, nhưng mà cái ý nghĩ này có điểm không ổn. Khí lực của linh ngưu chiến sĩ thì cường đại hơn so vơi bạch lang chiến sĩ, nếu dùng thiết trụ mà sử chiêu vào đầu đám tật phong cự lang này, không chừng tất cả bị nát bấy. Đến lúc đó khích lệ còn không có nữa, chỉ có bị bọn Khải Đặc giễu cợt thôi!

Vừa thấy địch nhân mạnh mẽ như vậy, những con tật phong cự lang còn lại muốn cứu con lang vương đang hôn mê để thoát đi. Diệp Phong thấy thế liền cười lớn: “Nhanh, mau chóng giải quyết toàn bộ đám cự lang con lại cho lão tử!”

Thành viên bốn trung đội liền lĩnh mệnh, rồi đồng thời tiến lên, luân phiên công kích đám tật phong cự lang còn lại. Đám bạch lang chiến sĩ Kiệt Khắc hiểu được tiếng cười tham lam và cái ánh mắt đó của đoàn trưởng, lập tức chạy tới tật phong lang vương và cự lang mà thực hiện thiêm ước. Thấy vậy bọn linh ngưu chiến sĩ La Phi đều đâm ra hâm mộ. Bây giờ bốn trung đội chủ lực, thì chỉ còn có một mình bọn họ là chưa có ma sủng…..

## 52. Chương 52 - Mỹ Nữ Khởi Năng Thuyết Đắc Quá Lưu Manh

“Trời ơi, đây là Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn? Bọn họ thế nào không có tử thương lại đến tận trung tâm sâm lâm? Còn bắt sống nhiều tật phong cự lang như vậy?!”

“Ô.. Quang minh nữ thần trên cao, các người nhìn xem toạ kỵ của kỵ sĩ bọn họ, thế nào lại là Liệt Diễm tiêu phong vương cùng tiêu phong mã. Còn có Quang Minh bạch vũ điêu của mấy tinh linh mĩ nữ. Thiên nột, đây là giá trị gì? Đội ngũ này quả thực là quá giàu!”

Phần đông dực nhân học viên đi theo Tuyết Lị, trên không trung nhìn thấy thành viên Tư Kược đoàn trên không và mặt đất, đều kinh ngạc, luôn miệng bàn luận. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cùng vẻ đố kỵ!

Xem ra mấy người này không phải đi tới hỗ trợ, mà sớm đã có dự mưu muốn thừa dịp loạn bắt sống tật phong cự lang, thật giảo hoạt. Tuyết Lị nhìn phía dưới tên Diệp Phong vô lại đang ung dung thả khói thuốc, trong lòng tức giận. Nhiều người như vậy lại bị người này lừa, hơn trăm tật phong cự lang là giá trị bao nhiêu a?

“Kháo, thế này là quá không công bình rồi, chúng ta liều sống liều chết đồ sát hắc hung lang, tiện nghi bọn họ tới bắt sống tật phong cự lang, đâu có loại chuyện tốt như vậy?”

“Tuyết Lị, chúng ta nên tới tìm bọn họ nói chuyện!” Mang lòng đố kị, mấy dực nhân học viên bắt đầu có vẻ bất mãn.

Tuyết Lị trong lòng cũng không yên bình, nghe chúng đồng bạn nói, liền dẫn bọn họ bay tới chỗ bọn người Diệp Phong, muốn cùng bọn họ nói chuyện.

Diệp Phong cặp mắt tặc lưu lưu, sớm đã thấy siêu cấp mĩ nữ mấy ngày trước cùng hắn giao dịch, dẫn một đám dực nhân từ phía nam bay tới. Hắn thấy bọn họ đang nghị luật, lại mang sắc mặt bất duyệt hướng mình bay tới, lập tức minh bạch là chuyện gì. Rồi hắn để bạch lang chiến sĩ đem ma sủng thu vào trong người, ra hiệu Kiệt Nã Tư chuẩn bị dẫn tinh linh trung đội, đem năm mươi hai tật phong cự lang hôn mê trên mặt đất chuyển đi.

Tuyết Lị dẫn chúng dực nhân bay tới đối diện Diệp Phong, nhìn hắn khẽ mở môi anh đào, nhàn nhạt nói: “Lôi Ân đoàn trưởng, ngươi thật sự là đã tính a, thế nào đánh tới hỗ trợ giết hắc hung lang, đến bắt tật phong cự lang!”

“Dực nhân tiểu thư xinh đẹp, ngươi nói vậy là không đúng rồi, ta xác thật là tới hỗ trợ giết hắc hung lang, chẳng nhẽ ngươi không thấy Tư Lược đoàn của ta mạo hiểm trùng sát ở tiền phương ư? Cho nên gặp được tật phong cự lang này chỉ có thể xem ngoài ý muốn. Có cơ hội thu phục ma sủng ta cũng không thể bỏ qua a!” Diệp Phong một chút cũng không đỏ mặt nói!

Tư Lược đoàn quả thật mạo hiểm trùng sát vào tối hôm trước, lại cũng không có ai chịu bỏ qua không thu lấy ma sủng. Tuyệt Lị nghe Diệp Phong nói xong, nhất thời xấu hổ nhìn hắn, không thể nói ra được lời phản bác nào.

Diệp Phong thấy thế liền truy tới cùng, thong thả cười nói: “Dực nhân tiểu thư, lần trước ta muốn có Liệt Diễm Tiêu Phong mã, nhưng nàng nói nó là vật săn của các nàng, cho nên ta phải dùng quang hệ lục giai ma tinh mà trao đổi. Lần này, nếu nàng muốn có Tật Phong Cự Lang, ta hiện đang có năm mươi hai con, chỉ cần nàng có ngũ giai ma tinh nhiều hơn số đó thì ta có thể trao đổi với nàng, xem như trả lại một mối nhân tình!”

Đối với mỹ nữ há có thể nói chuyện lưu manh như thế? Tuyết Lị nghe Diệp Phong nói xong, thì chẳng biết phải nói lời gì cho tốt. Nàng chỉ tức giận liếc hắn một cái. Trong lòng cảm thấy người này quả là giảo hoạt, có ai lại mang năm mươi hai viên ma tinh trên người trong một lúc chứ?

Chúng dực nhân đệ tử thấy Tuyết Lị không còn lời phản bác với đối phương, vừa định dùng cường từ đế nói lý với hắn, chợt lại thấy Diệp Phong nói: “Ai ai cũng biết, dực nhân là chủng tộc cao quý tối thượng, ta nghĩ các người sẽ không vì việc ta thu phục được một trăm năm mươi ba con tật phong cự lang mà định động thủ với ta đó chứ?”

Vừa nghe xong những lời này, chúng dực nhân đều tức giận đến nói không ra lời. Giờ đây đạo lý đều ở về phía đối phương, bọn họ căn bản là không có lấy một lý do để lên tiếng, lại càng không thể động thủ trong lúc này. Nếu không, tất sẽ hủy đi cái mỹ danh cao quý của chủng tộc.

“Ta biết được dực nhân đều là những người quý phái và hiểu đạo lý, những ưu điểm này lại càng được thể hiện rất rõ trên người của chư vị!” Diệp Phong chỉnh sắc, làm ra vẻ rất thành thật mà lên tiếng tán thưởng, rồi nhìn Tuyết Lị cười cười nói: “Tiểu thư dực nhân mỹ lệ, hiện giờ còn rất nhiều hắc hung lang còn chưa bị giết, ta phải đem Tư Lược đoàn đến phía tây để săn chúng, gặp lại sau!”

Nói xong, hắn liền phất tay một cái, vui vẻ thống lĩnh Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang ba trung đội tiến về hướng rừng rậm ở phía tây. Kiệt Nã Tư để tinh linh mỹ nữ hạ lệnh cho Quanh Minh bạch vũ điêu cắp lấy Tật Phong Cự Lang mang đi, theo sát sau lưng đoàn trưởng đại nhân cũng tiến về hướng tây.

Tuyết Lị nhìn bóng lưng của Diệp Phong đang cao hứng, trong lòng nhớ tới khuôn mặt tươi cười của hắn, thầm thở dài, gặp phải loại người như thế chỉ có thể xem là vận xúi.

Chúng dực nhân đệ tử dù không cam lòng để cho tật phong cự lang bị mang đi hết, chỉ vì không có lấy một biện pháp để đối phó với đối phương, nên chỉ đành buồn bực trong lòng mà không dám làm gì.

Sau khi thống lĩnh các đồng môn trở về nơi sư phụ, Tuyệt Lị liền đem mọi sự tình kể lại rất tường tận. Sau khi nghe xong thì mọi người lập tức chấn động, không ngờ rằng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn chẳng những không chết, mà còn có thể nhanh chóng tiến tới trung tâm của sâm lâm để đuổi bắt tật phong lang vương và một trăm năm mươi hai con tật phong cự lang. Điều khiến cho người ta bất ngờ nhất chính là hiện nay hắn đang sở hữu ba chi ma sủng trung đội. Đây không phải là một lực lượng nhỏ trong chiến đấu a.

Đáng giận, Lôi Ân, tên hỗn đãn này thật sự may mắn. Ta nhất quyết phải tiêu diệt ngươi. Bao La trong lòng đang thầm thề độc.

Tây Khoa cũng đồng thời giật mình. Tại Thiết Huyết học viện, mọi người một chủ ý với cái tình huống trên, gã liền nói vài lời, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm đoàn trưởng, đem hết sự việc này tường trình lại, rồi bày mưu lúc này nên tiêu diệt Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn. Một mặt có thể diệt trừ hậu hoạn, mặt khác đó là hơn ba trăm năm mươi ma sủng!

Với cái khế ước chủ phó, chủ nhân chết, thì ma sủng sẽ được tự do. Tây Khoa cảm thấy cái việc này tốt vô cùng, nhưng mà khi gã nói cho Bố Lỗ Tư, liền triệu tập nhân thủ đi tìm Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, thì đã không còn thấy bóng dáng của một ai!

Bố Lỗ Tư vốn muốn để Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn ở phía tây để phát triển. Nhưng hiện tại biết được bọn họ có hơn ba trăm năm mươi ma sủng các loại, Bố Lỗ Tư liền nổi lòng tham. Hắn dự định trở về chuẩn bị nhân lực rồi lập tức tiến đến tiêu diệt Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn!

Thiết Huyết học viện và Uy Liêm thương đoàn vẫn tiếp tục tiến hành săn hắc hung lang. Bọn họ hành động rất mau lẹ, đám ma sủng ở giữa khiến bọn họ thèm muốn không thôi. Hai thế lực lớn cùng hành động, thì chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ hắc hung lang trong rừng đều bị giết sạch.

Khi lão viện trưởng Nặc Đốn biết được Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn đắc thủ được hơn ba trăm năm mươi ma sủng, thì ngây ngốc cả nửa ngày, lại thêm một tiếc nuối về tật phong cự lang, để cho Tư Lược đoàn chiếm tiện nghi!

Nhưng mà cao thủ thì có cái suy nghĩ của cao thủ. Một lúc sau Nặc Đốn trở lại bình thường, vì với nhân số của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn hiện nay, cho dù có được hơn ba trăm ma sủng, thì lão cũng không để vào mắt. Hơn nữa Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn phát triển tại Hỗn Loạn hoang nguyên, lại không gây chuyện gì làm ảnh hưởng đến Thiết Huyết học viện cả!

## 53. Chương 53 - Cật Ma Tinh Đích Hầu Tử Hoà Cự Long

Bố Lỗ Tư tại Tạp La sâm lâm không tìm được Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, bởi vì Diệp Phong nhanh chóng dẫn thành viên Tư Lược đoàn rời khỏi vùng đất trung tâm chém giết ngoài sâm lâm. Hắn nói với Tuyết Lị là đến phía tây giết hắc hung lang, căn bản chỉ là cái cớ để rời đi. Hắn không nghĩ đến chuyện chờ cho hai bên thế lực đều biết việc hắn bắt sống bọn tật phong cự lang rồi đến gây phiền phức cho hắn.

Sáng sớm, tại phía trước Hồ Lô sơn cốc, đoàn trưởng đại nhân khải hoàn trở về, bắt sống toàn bộ tật phong cự lang, nhất thời làm cho toàn bộ thành viên còn lại trong cốc cao hứng lên tiếng hoan hô.

Tĩnh Hương biết Kiệt Khắc cùng bạch lang chiến sĩ đã thu tật phong lang vương cùng một trăm lẻ một tật phong cự lang làm ma sủng, liền đếm số tật phong cự lang còn lại, quay người về phòng ghi chép sổ sách.

Diệp Phong nhìn bóng lưng của Tĩnh Hương, nghĩ đến nàng quay về để ghi lại thu nhập của hắn, rồi đoạt đi một phần mười, trong lòng vô cùng buồn bực. Nếu nàng không phải là đạo sư của Liên Na công chúa, không phải là tử tước được quốc vương tín nhiệm, Diệp Phong thật muốn làm “bá vương ngạnh thượng cung”, cường bạo chiếm lấy nàng.

“Đoàn trưởng, còn thừa năm mươi hai tật phong cự lang không cần làm ma sủng, không bằng lấy ra ma tinh để chúng ta chế tạo ma pháp vũ khí?” Lạc Tư có chút kích động hướng về đoàn trưởng đại nhân đề nghị.

“Không gấp, đem ma thú còn sống lấy ra ma tinh chế tạo vũ khí thì quá lãng phí, sau này tìm ma tinh chế tạo cũng không muộn.” Diệp Phong mỉm cười trả lời, an ủi để Lạc Tư không lo lắng, rồi để Kiệt Khắc đem hai mươi tật phong cự lang, cấp cho hai mươi bạch lang chiến sĩ phụ trách tuần tra đêm làm ma sủng.

Kiệt Khắc thấy đoàn trưởng chiếu cố bạch lang chiến sĩ như vậy, trong lòng mười phần cảm kích, chọn ra hai mươi tật phong cự lang tốt nhất cho hai mươi bạch lang chiến sị phụ trách tuần tra đêm làm ma sủng. Bọn họ là bạch lang chiến sĩ sau khi có tọa kỵ là ma sủng trở thành bạch lang kỵ sĩ.

Lạc Tư nhìn bộ dạng cao hứng của Kiệt Khắc, thoáng cảm thấy mất mát. Diệp Phong thấy thế bảo Lộ Lộ đi về thụ ốc, mang tới hai viên băng thổ ngũ giai ma tinh mà lúc trước lấy được khi tiêu diệt Bỉ Nhĩ thương đoàn, đem giao cho Lạc Tư. Không ngờ Tiểu Hắc đang chạy giỡn dưới chân mọi người lại đột nhiên nhảy lên đoạt lấy hai viên ma tinh trong tay hắn.

“Trời, tốc độ ngươi cũng nhanh thật!” Diệp Phong không cẩn thận bị Tiểu Hắc đoạt mất ma tinh, bực bội cười mắng, vẫy vậy tay nói: “Tiểu Hắc đừng làm loạn, đưa ma tinh cho ta!”

“Chi chi”

Tiểu Hắc lắc đầu kêu vài tiếng, không chỉ một ngụm đã nuốt thổ hệ ma tinh vào bụng mà còn đem băng hệ ma tinh trong tay ném cho Lam Lam mập mạp.

“Nha, Tiểu Hắc, ngươi làm thế nào lại nuốt ma tinh? Mau nhả ra!” Lộ Lộ lo lắng Tiểu Hắc ăn ma tinh sẽ gặp nguy hiểm, dùng tay nhấc nó lên vội vã thúc giục.

Một viên ma tinh đáng giá hơn hai vạn kim tệ lại bị con khỉ ăn mất. Diệp Phong vỗ vỗ đầu định lên tiếng thì bên kia Lam Lam cũng nuốt băng hệ ma tinh vào bụng, khiến cho Lạp Phỉ Nhĩ đang yên lặng cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, mở miệng bảo Lam Lam mau nhả ra.

“Chi!”

Tiểu Hắc bị Lộ Lộ chụp trúng, nên đầu choáng mắt hoa, kêu lớn một tiếng, hai tay cố dùng lực để tháo gỡ đôi tay của Lộ Lộ rồi nhảy xuống đất.

Bọn người Diệp Phong thấy vậy thì đều kinh hãi, không ngờ ngày Tiểu Hắc suy nhược là thế, vậy mà hôm nay lại có thể tháo gỡ hai tay nắm chặt của Lộ Lộ.

“Ha, lão tử hiểu ra rồi, Tiểu Hắc là tam giai ma thú, khi ăn vào ma tinh thì có thể tăng cường lực!” Diệp Phong giật mình tỉnh ngộ, vỗ tay một cái, nói.

Đối với ma thú mà nói, bọn chúng có thể ăn được ma tinh. Ma tính của viên ma tinh mà chúng nuốt chửng, có thể đạt được phân nửa lực lượng của ma tinh nguyên chủ. Còn nếu ma thú nào ăn được loại ma tinh có cùng chất ma tính với nó, tất sẽ đạt đuợc phân nửa lực lượng của ma tinh nguyên chủ, đồng thời cũng gia tăng năng lực của ma tính.

Điều này vốn là một kiến thức cơ bản nhưng lại không thu hút sự chú ý của người ta. Giờ đây nghe Diệp Phong nhắc tới, mọi người tại trường đồng thời nghĩ tới điểm đó, lặp tức thấy lời đó rất chính xác.

“Đoàn trưởng, Lam Lam mọc sừng rồi!” Lạp Phỉ Nhĩ ôm Lam Lam, nhìn đỉnh đầu của nó đang mọc ra một đôi sừng nhỏ, liền cao hứng hô lớn.

“Không thể nào! Cự long ăn đồng chúc tính ma tinh liền khai mở tiềm năng bẩm sinh sao?” Mọi người đều nhìn thấy đôi sừng nhỏ trên đầu Lam lam, liền lớn tiếng nghị luận.

“Ha! Ăn một viên ngũ giai băng hệ ma tinh thì có thể mọc sừng rồng sao? Hắc hắc, nếu ma tinh đối với cự long có tác dụng khai mở tiềm năng. Vậy đợi đến khi Lam Lam lớn lên và trở thành Băng Sương Cự Long rồi đem làm thịt, vậy chẳng phải lão tử sẽ có nhiều cao thủ siêu cấp cường hãn sao?” Diệp Phong gật gù đầy vẻ khoan khoái, nghĩ thầm trong đầu.

“Ha ha, nếu có thể ăn thịt của Lam Lam sau khi trở thành Băng Sương Cự Long, vậy Lạp Phỉ Nhĩ không phải sẽ trở thành một siêu cấp Long kỵ sĩ rất hiếm có ư?” Bọn ba người Khải Đặc, Ai Đức, và Ba Nhĩ đều nhìn Lạp Phỉ Nhĩ với nụ cười bại hoại.

Điều đó làm cho Lạp Phỉ Nhĩ có cảm giác dở khóc dở cười, chỉ là trong lòng cũng rất mong chờ cho Lam Lam có thể sớm trở thành Băng Sương Cự Long, bởi vì uy danh của Long kỵ sĩ quả thật rất mê người. Y muốn thử xem cái mùi vị cưỡi trên lưng Lam Lam bay lượn đến chân trời góc biển sẽ như thế nào.

“Chi chi!”

Tiểu Hắc đang dùng hai tay ôm lấy ngọn Phương Thiên họa kích của Khải Đặc ở trên đất, quơ loạn lên để diệu võ dương oai, muốn phô trương khoe khoang khí lực của mình, tựa hồ như đang tức giận mọi người vì không thèm để ý đến nó.

“Xem ra tiểu thí hầu đã ăn phải thổ hệ ma tinh nguyên chủ, khí lực cũng không nhỏ à nha.” Diệp Phong nhìn Tiểu Hắc rồi cao hứng cười to. Phương Thiên họa kích của Liệt Diễm kỵ sĩ nặng hơn trăm cân. Sau khi Tiểu Hắc hấp thụ phân nửa lực lượng của ma tinh nguyên chủ liền có thể huy động họa kích. Điều đó đủ chứng minh lực lượng của ma tinh nguyên chủ quả là không kém.

Tĩnh Hương vừa hoàn tất ghi chép, liền rời khỏi thụ ốc. Từ miệng chúng nhân mà biết được việc Tiểu Hắc và Lam Lam ăn ma tinh, nên cũng không khỏi thập phần tò mò.

Diệp Phong vốn muốn cấp ma tinh cho Lạc Tư để chế tạo vũ khi ma pháp, lại không ngờ tới hai tên gia hỏa tiểu Hắc và Lam Lam, nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này sẽ cấp băng hệ ma tinh cho Lam Lam. Nhìn về phía Tĩnh Hương đi tới, gia hỏa này lại muốn thay đổi số thu nhập mà không được, liền buồn bực than: “Bây giờ sổ sách của Tĩnh Hương phó đoàn thật là giá trị a!”

“A, đây đều là bản lãnh của đoàn trưởng đại nhân. Nếu người không có bản lãnh như vậy, thì ta làm gì có cơ hội tính sổ sách?” Tĩnh Hương nhìn hình dạng buồn bực của Diệp Phong, mỉm cười đáp lại. Nàng hiểu được hắn đang buồn rầu về chuyện hoạch sổ thu nhập.

Diệp Phong nghe Tĩnh Hương nói như vậy, mặt lại sầu thêm. Hắn để lại mọi người xử lý sự vụ, rồi chính mình dẫn Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi về thụ ốc.

“Thiếu gia, thiếp muốn ngài chinh phục ả Tĩnh Hương kia, để cho ả ta khỏi phải làm ngài mất hứng hoài!” U Nguyệt Nhi cười cười rồi đi đến ngồi xuống trên đùi của Diệp Phong đang ngồi ở trên giường.

“Kháo, bổn thiếu gia sớm muộn gì cũng thực hiện, đáng tiếc là nàng ta lại quá khó tính!” Diệp Phong thì thầm, bàn tay heo thì xuyên qua áo rồi đặt lên bộ ngực phong mãn của U Nguyệt Nhi, rồi quay người ôm nàng đặt lên giường, cười hắc hắc: “Thiếu gia ta muốn cùng nàng ngoạn ngoạn…...”

## 54. Chương 54 – Vi Diệt Địch, Túng Hoả Phần Lâm

Ốc Mễ sâm lâm nằm trong trung tâm giải đất tây nam Hỗn Loạn hoang nguyên. Cây cối trong rừng cao lớn nhưng không dày đặc. Trung tâm giải đất thì trống trải, dã thú vẫn thường xuất hiện tại nơi này. Nhưng mà sau khi đám ma thú bị săn bắt quá độ, hiện nay dấu vết của đám dã thú cũng ít đi!

Ngũ giai băng sương xạ thủ Tây Khoa – Bành Lạp là đại đội trưởng của năm đại đội tạp hệ xạ thủ, người mà Bố Lỗ Tư tính nhiệm nhất. Đêm hôm nay gã được Bố Lỗ Tư ra lệnh dẫn hai đại đội tạp hệ xạ thủ, hai đại đội tam giai tạp hệ kỵ sĩ, một chi đại đội băng sương kỵ sĩ trang bị hạng nặng, tiến vào Ốc Mễ sâm lâm mà nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tiêu diệt Mạt La hoàng gia Tư Liệt Đoàn!

Bố Lỗ Tư với Kì Mễ - Khắc Đặc tướng quân đóng ở đông bắc biên cảnh Mạt Lạ đế quốc, có một ít giao tình. Trước khi hắn phái Tây Khoa đi, thì cũng có tìm hiểu qua chuyện của Kì Mễ, biết được Kì Mễ và tể tướng Lạc Khắc có chút bất hòa. Hắn liền biếu cho Kì Mễ một phần hậu lễ, và nói cho y biết là mình muốn đánh Lôi Ân- Pháp Lôi Nhĩ, hi vọng Kì Mễ đừng gửi quân tiếp viện cho hắn!

Kì Mễ được làm tướng quân đều nhờ sự đề bạt của Uy Nhĩ. Y có thể nói là hết mực trung thành với Uy Nhĩ. Vì đã sớm hận Lôi Ân về cái việc hắn đả thương Phỉ Long, nhưng mà do ngại thân phận nên không thể trả thù. Khi thấy Bố Lỗ Tư muốn đánh Lôi Ân, y dĩ nhiên mừng rỡ, muốn mượn đao giết người, liền tỏ ra thái độ nhất quyết không gửi quân tiếp viện.

Có được sự tiếp tay của Kì Mễ, Bố Lỗ Tư liền lập tức lên kế hoạch tiêu diệt Tư Lược đoàn. Sau ba ngày chuẩn bị, hắn liền ra lệnh cho Tây Khoa xuất quân, tránh những khu mà ma thú tụ tập, để đến Hồ Lô sơn cốc mà tiêu diệt Tư Lược đoàn.

Gió bắc thổi trong mùa đông, đêm xuống, vì muốn đảm bảo đám quân, Tây Khoa cho mọi người trú lại để tránh bão tại Ốc Mễ sâm lâm. Hiện nay gã cùng bốn đội trưởng của bốn đại đội cùng đi vừa uống rượu vừa bàn luận trong trướng nội!

“Lần này đoàn trưởng ra lệnh ta lãnh đội tiêu diệt Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, bốn vị lão huynh cố gắng hỗ trợ ta, để cho huynh đệ ta hoàn thành tốt việc được giao!” Tây Khoa giơ chén rược lên, rồi cao hứng nói với bốn gã đại đội trưởng, cùng nhau uống cho thỏa thích!

“Ha ha, Tây Khoa đại ca quả khách khí. Các huynh đệ chúng ta đã sống chung nhiều năm rồi, vô luận đoàn trưởng để ai thống lĩnh đội, thì tất cả mọi người đều toàn lực góp sức!” Bốn gã đại đội trưởng đều uống rất vui vẻ!

“Lần này đoàn trưởng phái đến năm đại đội chúng ta để chỉ đối phó một Tư Lược đoàn nhỏ bé, thật sự giống như dùng dao mổ trâu để giết gà, quả nể mặt địch nhân a!” Trọng trang băng sương kỵ sĩ đại đội trưởng lắc đầu, căn bản là không để Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn trong mắt.

“Đúng vậy, Tư Lược đoàn chỉ vỏn vẹn bốn trăm người, cho dù chúng có ba trăm ma sủng, cũng không cần phái đến năm đại đội chúng ta hành động!” Hai gã đại đội trưởng của tạp hệ kỵ sĩ đại đội lên tiếng phụ họa.

“Đoàn trưởng mười phần coi trọng ma sủng của Tư Lược đoàn, lần này mục đích lớn nhất của chúng ta là bắt sống lũ ma sủng này. Cho nên nhân thủ nhiều cũng không phải là chuyện xấu. Các huynh đệ tiếp tục uống rượu, sáng sớm mai lên đường gấp, đến chiều phải đến Hồ Lô sơn cốc nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng!” Tây Khoa nâng chén biểu thị rất cao hứng.

“Đúng đúng, huynh đệ hôm nay ăn uống thống khoái trước, tiêu diệt Tư Lược đoàn xong chúng ta lại tổ chức tiệc mừng. Nghe nói trong cốc của bọn chúng có không ít mỹ nữ, đến lúc đó chúng ta bắt về cho huynh đệ cùng vui vẻ a!” Bốn tên đội trưởng còn lại dâm tiếu phụ họa.

Cả bàn năm người đều không để Tư Lược đoàn vào mắt.

Ngoài năm dặm phía tây Ốc Mê sâm lâm, trên một đồi đất nhỏ, Diệp Phong mặc y phục quý tộc màu đen bó sát người, khoác lên cái áo khoác màu đen mà hắn thích nhất do chính Lộ Lộ mua, miệng nhả khói thuốc, nhìn vào ánh lửa lập lòe trong Ốc Mê sâm lâm, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị.

Hôm nay hắn để tinh linh trung đội trên không trung dò xét tình huống, dù không thể giám thị cả hoang nguyên nhưng thừa sức giám thị khu vực phía tây nơi bọn người kia ở. Có ưu thế này, cộng thêm bạch lang chiến sĩ tuần tra, tại khu phía tây chỉ có hắn đánh lén người khác, còn lại không ai có thể mơ tập kích lén hắn được.

Từ Uy Liêm thương đoàn xuất ra năm đại đội mở đường. Kiệt Nã Tư cùng tinh linh liền nghiêm mật điều tra, từ trong lời nói của một ít hộ vệ lúc tán chuyện, biết được bọn họ muốn tiêu diệt Tư Lược đoàn của mình.

Diệp Phong là loại người mà ngươi không động chạm hắn, hắn còn có thể tùy lúc mà tìm ngươi gây sự, vốn đã thành bản sắc. Hắn mấy ngày nay không làm phiền người khác, đã là rất an phận. Bây giờ biết có người muốn mạo phạm Tư Lược đoàn của hắn, có trong tay bốn trung đoàn chủ lực lại thêm ba trăm ma sủng, hắn há có thể ngồi chờ chết?

Do thế, khi tinh linh trung đội do thám thấy đội ngũ địch nhân trú trong Mê Ốc sâm lâm, Diệp Phong đầy một bụng xấu xa đã nghĩ ra một kế hoạch diệt địch tàn nhẫn ---hỏa công!

“Đoàn trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khi nào chúng ta hành động?” Kiệt Nã Tư đi đến phía sau Diệp Phong hỏi.

Bốn trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn đang đội ngũ chỉnh tề yên tĩnh đứng phía sau đoàn trưởng đại nhân, không có triệu hồi ma sủng. Do mối quan hệ gần gũi về chủng tộc, bạch lang chiến sĩ phối hợp với tật phong cự lang mười phần thuận lợi. Trong mấy ngày ngắn ngủi đã dễ dàng cưỡi tật phong cự lang, thực lực tăng lên rất nhiều.

Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư hỏi, tính toán thời gian, xoay người về phía mọi người nói: “Bây giờ bắt đầu hành động, chú ý không để xuất hiện rò rỉ. Bên ngoài sâm lâm phải rải đều dầu hỏa đen!”

“Vâng!” Các thành viên của chủ lực tứ trung đội đồng thanh nhận lệnh rồi phân tán ra khắp sâm lâm. Trong tay mọi người đều mang theo một túi dầu đen được làm từ một loại gỗ. Loại nhiên liệu này có thể tăng cường thế lửa, cháy liên miên và không thể dập tắt.

Tây Khoa ở bên ngoài rừng rậm, để xạ thủ đi tuần tra đêm. Chúng nấp ở giữa rừng để giám thị tình huống bên ngoài. Bất quá chúng không qua được khứu giác cùng thính giác cực kì linh mẫn của bạch lang chiến sĩ, tất cả bọn xạ thủ đều bị bọn họ vô thanh vô tức lấý đi tính mệnh.

Trong rừng bọn Tây Khoa đã ngủ, Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang tam trung đội ở ngoài rừng đã rải dầu hắc xong, giờ đã đến rạng sáng. Cả rừng rậm ngoại trừ tiếng rít của gió bắc không nghe được bất kì tiếng gì khác!

Kiệt Nã Tư cùng tinh linh vô thanh vô tức xuất hiện, Quang Minh bạch vũ vương cùng với Quang Minh bạch vũ điêu mang theo các thùng gỗ mau chóng bay lên không, hướng về phía đoàn trường bên kia.

Diệp Phong thấy bọn họ bay trên không trung, biết là ba trung đội kia cũng đã rải dầu xong, tay trái duỗi ra chỉ lên trời thả một đạo toàn phong chỉ.

Đoàn trưởng vừa phát ra tín hiệu, Kiệt Nã Tư lập tức dẫn tinh linh trung đội, xung quanh khoảng rừng rậm, rải dầu đen xuống dưới. Dầu đen rơi xuống như là mưa phùn, chảy vào trong rừng, nơi quân địch đang đóng trại, cùng với lên những cây cao chung quanh.

Lập tức, hai mươi danh hỏa tinh linh lắp cung bắn tên, mũi tên có liệt diễm chân khí bắn trúng hai mươi cây dính dầu, nhất thời dấy lên trận lửa lớn. Cơn gió bắc thổi. Làm thế lửa càng ngày lan qua những cây khác, tốc độ cực nhanh. Tại bên ngoài sâm lâm nơi Khải Đặc cùng Liệt Diễm kỵ sĩ, cũng chỉ huy ma sủng, hướng những chỗ dầu lan mà phóng hỏa hệ ma pháp, làm cho cả sâm lâm biến thành một biển lửa lớn ngập trời!

“Má ơi, không tốt rồi, đã bắt lửa. Mọi người mau cứu hỏa a!”

Thương đoàn hộ vệ còn đang ngủ, trước sau đều bừng tỉnh,p hát hiện chính mình đã bị lửa lớn bao vây, lập tức kinh hoàng hô to. Một ít hộ vệ không may bị thiêu đốt toàn thân ngập trong biển lửa. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng la hét, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn!

“Sao lại thế này? Tại sao đột nhiên lại có lửa cháy?” Tây Khoa lao ra khỏi doanh trướng, quan sát tình hình xung quanh rồi cả kinh thất sắc, qua sang hỏi các hộ vệ.

Song, những hộ vệ này cũng mới tỉnh dậy, vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa rõ chuyện gì. So với gã càng kinh hãi hơn, không biết giải thích thế nào, mà cũng chẳng biết tại sao lại có lửa cháy, nhất thời không thể trả lời hắn.

“Tây Khoa đại ca, chúng ta hãy chạy ra khỏi rừng càng sớm càng tốt, nếu không tất sẽ bị thiêu chết!” Bốn gã đội trưởng trước sau chạy đến trước mặt Tây Khoa, lớn tiếng nhắc nhở.

“Ta cũng biết là phải chạy ra khỏi rừng, nhưng nơi nơi đều có lửa cháy, phải chạy theo hướng nào mới được chứ?” Tây Khoa nhìn thế lửa đang cháy khắp nơi, rồi nói với đám hộ vệ, trong lòng rất hối hận vì đã vào rừng trú chân.

“Không cần phải lo lắng điều đó, tất cả sẽ do trọng trang băng sương kỵ kĩ dẫn đường, phá vây chạy về phía tây!” Đại đội trưởng của trọng trang băng sương kỵ sĩ gấp rút kêu lên, lớn tiếng hô hào đám thủ hạ phá vây. Bọn Tây Khoa bốn người cũng theo đó mà động thân.

## 55. Chương 55 – Phách Địa, Cuồng Mãnh, Thú Nhân Kinh Địch

Dầu đen lan đầy trong rừng, lửa cháy cực lớn. Tây Khoa cùng năm người kia tập hợp lại. Đã có rất nhiều thương đoàn hộ vệ bị hãm trong biển lửa, bị ngọn lửa vô tình thiêu cháy cả. Bọn họ sĩ khí đã mất, hiện giờ chỉ còn có cách tập hợp lại số ít trọng trang băng sương kỵ sĩ làm hộ vệ, rồi cùng bọn họ nhằm về hướng tây mà phá vòng vây!

Quang Minh nữ thần, vì cái gì lửa tự nhiên lại bốc lên? Còn chưa đến Hồ Lô sơn cốc, mà năm đại đội chỉ còn lại không quá một ngàn người. Ta làm sao có thể trở về nói công đạo với đoàn trưởng đây?! Vừa phá vòng vây ra ngoài rừng, Tây Khoa nhìn đám thành viên mà trong lòng uể oải suy nghĩ.

Bầu trời bên ngoài sâm lâm, Kiệt Nã Tư dẫn trung đội tinh linh xạ thủ quan sát tình hình trong sâm lâm. Thấy địch quân đã theo hướng tây mà phá vòng vây để chạy đi, thì lập tức về bẩm báo với đoàn trưởng!

Diệp Phong lần này thừa dịp địch nhân sai lầm khi dựng trại nơi này, dĩ nhiên cũng có phần góp sức của cơn gió bắc kia, mà tiến hành kế hỏa thiêu doanh trại. Hắn cũng đã tính tới việc đối phương phá vòng vây. Sau khi nghe bẩm báo xong, hắn liền lập tức xuất lĩnh Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang ba trung đội đến mai phục bên ngoài phía tây sâm lâm, để chờ đối phương chạy khỏi biển lửa mà phục kích, khiến bọn chúng không kịp trở tay!

Hỏa thế trong sâm lâm càng lúc càng lớn, bởi sự hung mãnh vô tình của đám lửa xung quanh, Tây Khoa cùng với bốn gã đại đội trưởng cũng phải nhằm hướng tây mà thoát ra. Đáng tiếc bọn họ lại bị phục kích tổn thất them nhân mã.

Hiện giờ trọng trang băng sương kỵ sĩ chỉ còn lại chín trăm người, tạp hệ kỵ sĩ và xạ thủ tính chung cũng chỉ đến một trăm. Tổn thất có thể nói là cực kỳ thảm trọng!

“Năm đại đội, giờ còn lại không đến một đại đội, ta làm sao có thể giải thích với đoàn trưởng đây…...” Đứng ở bìa sâm lâm, Tây Khoa đang đếm số nhân mã còn lại, trong miệng thì thầm.

“Đám cháy này bắt lên từ khi nào, sao đám xạ thủ tuần tra của chúng ta không lên tiếng báo động?” Vừa thoát khỏi hiểm cảnh, đại đội trưởng của trọng trang băng sương kỵ sĩ nghi hoặc.

“Đúng vậy, cái này quả thật có chút quái lạ!” Ba gã đại đội trưởng khi cũng phụ họa theo.

“Thành viên Tư lược đoàn nghe lệnh, giết hết bọn tạp toái này cho lão tử!” Hiện tại bốn gã đại đội trưởng có ý nghi ngờ, Liệt Diễm kỵ sĩ ẩn mình trong bóng tối, phía trước là Diệp Phong đang cúi người đột nhiên đứng dậy hét lớn.

Vì ẩn tàng mai phục mà Liệt Diễm kỵ sĩ phải thu hồi ma sủng. Vừa nghe đoàn trưởng ra mệnh lệnh,đầu tiên chiêu xuất ma sủng phóng hỏa hệ ngũ giai ma pháp “Hỏa diễm liên đạn” nhắm đối phương triển khai một vòng ma pháp oanh tạc, sau đó lập tức lên ngựa phi đến. Linh ngưu chiến sĩ bên trái, cùng lúc ở bên phải ma sủng của bạch lang kỵ sĩ phóng ra phong hệ tứ giai ma pháp “Phong nhận tật vũ”, đồng thời từ hai bên nhằm phía quân địch!

“Tư Lược đoàn?!”

Bọn người Tây Khoa đã thấy ba trung đội của Tư Lược đoàn, cùng với ma sủng tập kích phóng ra hỏa cầu và phong nhận để tập kích, đều kinh hãi thất sắc, rồi cố gắng tránh né. Lúc này bọn chúng hiểu được vụ hỏa hoạn lớn này chắc chắc có quan hệ quân địch. Bây giờ bọn họ vừa mới chạy ra biển lửa, người ngựa đều đã mệt mỏi không chịu nổi, căn bản không có khả năng cùng Tư Lược đoàn đối địch!

“Giết chủ soái trước. Các huynh đệ, bắt được đoàn trưởng quân địch thì chúng ta mới có đường sống, lên…..” Tây Khoa cất cao giọng hét. Chúng hộ vệ thương đoàn nghe vậy dấy lên hi vọng, khơi dậy tinh thần cùng theo gã hướng về phía trước, để có thể bắt được đoàn trưởng quân địch.

“Giết!”

Khải Đặc ra lệnh, Liệt Diễm kỵ sĩ hình thành trận thế bao vây, kết hợp với linh ngưu chiến sĩ cùng bạch lang kỵ sĩ gầm lên làm hạ sĩ khí địch, rồi anh dũng nhảy vào quân địch, chém giết không ngừng!

“Dát …... dát…..”

Trận trận tiếng điêu vang lên, Kiệt Nã Tư dẫn theo tinh linh trung đội từ trên không hạ thấp xuống. Khi quân địch đã vào cự li bắn, thì các mũi tên chân khí mang nhiều màu sắc được bắn ra cực nhanh nhưn mưa trúc. Đồng thời cũng lệnh mỗi thành viên để các ma sủng phóng ra quang hệ tam giai ma pháp “quang minh thần tốc” ，tứ giai ma pháp “quang minh thần hộ”，ngũ giai ma pháp “quang minh thần lực”. Gia tốc, gia phòng, gia công làm cho thế công của mỗi thành viên đều nanh hơn mạnh mẽ hơn!

Khi bọn thương đoàn hộ vệ nhìn thấy tinh linh xạ thủ xuất hiện trên không thì trong lòng càng thêm hoảng loạn. Tây Khoa cùng năm tên đại đội trưởng ra sức hạ lệnh, vất vả lắm mới tập hợp được một số băng sương kỵ sĩ làm tiên phong, bọn tạp hệ kỵ sĩ và xạ thủ ở phía sau phụ trợ, hy vọng có thể đột phá vòng vây, để tiến lên trước mà bắt đoàn trưởng của địch nhân!

Đáng tiếc, thứ mà băng sương kỵ sĩ đối mặt chính là ngũ thức trận, triển dực trận, của Liệt Diễm kỵ sĩ cưỡi trên Liệt Diễm tiêu phong mã. Mặc dù có trọng kỵ khải giáp trên người nhưng cũng chịu được những đòn mạnh mẽ từ phương thiên họa kích của Liệt Diễm kỵ sĩ. Huống chi khi bọn họ vừa mới thoát li biển lửa, cả người lẫn chiến mã đều mệt mỏi đến cực độ, còn phải chống lại sự quần công và ma pháp hỏa diễm liên đạn của Liệt Diễm tiêu phong mã!

Cũng là sử dụng cương thiết chế vũ khí, nhưng khi Liệt Diễm kỵ sĩ toàn lực thi triển, phương thiên họa kích hoàn toàn có thể phá hỏng trọng kỵ khải giáp của băng sương kỵ sĩ, gây nên vết thương trí mạng.

"Phách địa thức!"

La Phi dẫn linh ngưu chiến sĩ phân tán bao vây địch nhân, cao giọng hạ lệnh, sử dụng “kinh hồn tam thức”, đệ nhị thức, “phách địa thức”. Tất cả linh ngưu chiến sĩ hai tay nắm chặt thiết trụ, dụng toàn thân khí lực cùng với một ít chánh khí đã tu luyện nâng thiết trụ lên cao quá đỉnh đầu, liên tục hướng về phía địch nhân mà điên cuồng phóng tới. Trụ ảnh chớp động, xác địch ngã xuống, mặt dất vỡ tan, bụi đất tứ tung, thanh thế kinh người!

“Cuồng mãng xuất động!”

Kiệt Khắc ở cánh bên phải của địch nhân, thấy linh ngưu chiến sĩ đã tấn công, lập tức hạ lệnh sử dụng “Vô Tình Tứ Tuyệt Côn” đệ nhị thức “Cuồng mãnh xuất động”. Tất cả bạch lang kỵ sĩ liền nhanh chóng múa động tam tiết cương côn, hợp với tốc độ như gió của tọa kỵ, lại sử dụng thêm một ít ngự phong chân khí. Tay phải vũ lộng tam tiết côn xoay tít trên thân tọa kỵ, làm phát tán ra rất nhiều kình phong mãnh liệt, tạo thành một cơn xoáy cuồng mãnh bao lấy quanh thân tọa kỵ, xông thẳng vào bên trong để lấy tính mạng địch nhân!

Trên không có tinh linh xạ thủ bắn tên xuống, phía trước có Liệt Diễm kỵ sĩ thi triển triển dực trận cùng với hỏa hệ ma pháp của Liệt Diễm tiêu phong mã oanh tạc, lại thêm hai bên có linh ngưu chiến sĩ và bạch lang kỵ sĩ đột nhiên sử dụng võ công và đấu khí công kích.

Đối mặt bốn trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn đang toàn lực tung sát chiêu, bọn trọng trang Băng Sương kỵ sĩ và gần một trăm tạp hệ kỵ sĩ cùng xạ thủ cơ bản không thể đột phá vòng vây, bị chém giết đến toàn quân tan rã, kinh hoàng thất thố. Đám tạp hệ kỵ sĩ và xạ thủ không bao lâu toàn bộ bị giết chết!

“Thế này, thế này, làm thế nào có thể? Cương côn của lang nhân sao biến thành tam tiết côn? Thú nhân chẳng phải không thể tu luyện đầu khí sao? Tại sao chúng có võ công mạnh mẽ như vậy, lại còn có thể sử dụng đấu khí?” Tây Khoa cùng bốn gã đội trưởng còn lại, vốn đã từng kiến thức được sự lợi hại của Tư Lược đoàn. Nay lại thấy linh ngưu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ xuất ra tuyệt chiêu, tất cả đều lộ ra thần sắc khó có thể tin.

“Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chúng, mau chạy đi!”

Dưới sự tấn công điên cuồng của thành viên Tư Lược đoàn, cũng không biết ai đã hô lên như thế, những trọng trang băng dương kỵ sĩ đều kinh hoảng thi nhau bỏ chạy, không dám tiếp tục cùng địch nhân chém giết.

Năm người bọn Tây Khoa giật mình khi thấy tình huống này, đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều hiểu đại thế đã mất, đành phải thừa dịp hỗn loạn trốn khỏi đây, sau này sẽ tìm địch quân báo thù!

Tuy nhiên, Diệp Phong luôn thèm muốn những trọng trang của kỵ binh nên không thể buông tha chúng. Liệt Diễm kỵ sĩ nhanh chóng bao vây bắt sống năm tên đầu sỏ. Bạch lang kỵ sĩ và linh ngưu chiến sĩ chia ra giải quyết toàn bộ băng sương kỵ sĩ chạy trốn.

“Ây da, vị này không phải lúc trước đã gặp tại Tạp La sâm lâm. Vị đại đội trưởng của xạ thủ đại đội đã rất xem thường chúng ta đó sao?” Diệp Phong đi đến sát bên Tây Khoa, lúc này bị Liệt Diễm kỵ sĩ ấn chặt trên mặt đất không thể nhúc nhích, ra vẻ giật mình cười khẽ. Kỳ thật hắn đã sớm thấy Tây Khoa, chỉ là có cơ hội liền châm chọc hắn.

“Lôi Ân, con mẹ ngươi bớt nói nhảm đi, là nam nhân thì cho lão tử chút thống khoái!” Tây Khoa nhíu mắt nhìn Diệp Phong, phẫn nộ hừ lạnh một tiếng

“Ha ha, ngươi thật sự cũng có phong cách đó!” Diệp Phong gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, sắc mặt bỗng biến đổi, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, nhấc chân phải đá mạnh vào mắt trái Tây Khoa. Nghe hắn đau đớn kêu gào, cười lạnh nói: “Khải Đặc, giao cho ngươi xử lý, để hắn trước khi chết biết là không phải ai cũng có thể đắc tội.”

“Hắc hắc, lão đại, loại sự tình này người yên tâm đi, ta nhất định dạy dỗ hắn cẩn thận, rồi đưa hắn đi gặp Minh Thần sau!” Khải Đặc nhìn Tây Khoa cười ác độc.

Diệp Phong hừ lạnh gật đầu, ra lệnh những người còn lại tháo lấy những trang bị của trọng kỵ binh trên người bọn băng sương kỵ sĩ. Lửa lớn ngút trời bao lấy sâm lâm, với sức lửa thế này trang bị bên trong khẳng định đã bị tiêu hủy. Bất quá xét đến việc còn lại đến chín trăm bộ trang bị của trọng kỵ binh ở đây, có thể nói hôm nay cầm thú nam tước chỉ một đòn đánh đã phát tài to.

## 56. Chương 56 - Ma Nữ Trốn Thoát ， Ngộ Thượng Thục Nữ

Do bởi Quang Minh Bạch Vũ Vương, Liệt Diễm Tiêu Phong Vương, Tật Phong Lang Vương đã trở thành ma sủng của Tư Lược Đoàn, vì thế ba loại ma thú Quang Minh bạch vũ điêu, Liệt Diễm tiêu phong mã, tật phong cự lang còn lại đều ngoan ngoãn ở sơn động đằng sau sơn cốc.

U Nguyệt nhi từ khi biết được Quang Minh bạch vũ điêu còn lại bị bắt về được nuôi dưỡng đằng sau sơn động, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ muốn cùng quang minh bạch vũ điêu lập thiêm ước, rồi sắp xếp kế hoạch cưỡi điêu trốn đi. Bởi vì nàng phát hiện vô luận chính mình dùng cách nào để lấy lòng cầm thú nam tước, hắn vẫn luôn còn cảnh giác đối với nàng, căn bản không tín nhiệm nàng!

Cho nên nàng không muốn ở lại tiếp tục lấy lòng. Trước tiên nàng chuẩn bị trốn thoát miệng hổ, sau đó về Hắc Ám giáo đường thỉnh giáo hoàng tự phái người đến cướp lấy Hắc Ám ma kiếm, vì nàng báo thù. Mặc dù thân thể hắc ám trời sanh cùng Quang Minh bạch vũ điêu lập thiêm ước, sẽ làm cho thực lực chủ phó song phương sẽ giảm đi, nhưng bản thân nàng lại không có thực lực, căn bản không quan tâm điểm ấy, khả năng chạy trốn mới là đều quan trọng nhất!

Tính tình Lộ Lộ thật sự rất tốt, đối với người nào chưa bao giờ nổi nóng. Mặc dù Diệp Phong để cho nàng coi giữ U Nguyệt Nhi, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn không gây khó khăn cho U Nguyệt Nhi. Để cho U Nguyệt Nhi thân mật tới gần nàng lấy lòng, nhằm tìm hiểu về thói quen và tính cách của nàng.

Lộ Lộ rất thích tự mình lo lắng cuộc sống hàng ngày của thiếu gia. U Nguyệt Nhi gần đây bắt đầu hiểu rõ Lộ Lộ mỗi lần bận rộn lo cho cầm thú nam tước, là lúc không chú ý chính mình. Nàng mang theo thức ăn lấy được tới sơn động nuôi dưỡng Quang Minh bạch vũ điêu, tìm cách làm thân với bọn điêu.

Đêm qua, cầm thú nam tước mang theo bốn trung đội chủ lực của Tư Lược Đoàn, chống cự lại trận tập kích của Uy Liêm Thương Đoàn. Lộ Lộ và Tĩnh Hương tương đối lo lắng, không thể ngủ yên. U Nguyệt Nhi liền nhân cơ hội này liền mời Tĩnh Hương tới thụ ốc mà nàng cùng cầm thú Nam Tước và Lộ Lộ ở. Lộ Lộ đang cùng Tĩnh Hương nói chuyện này chuyện kia. Trong khi nhị nữ không chú ý, nàng liền lấy lọ cực lạc tiêu hồn thủy ở đầu giường cầm thú nam tước, rồi hòa vào trong nước trà. Sau đó nàng dựa vào lý do trời sáng cần uống trà để tỉnh táo, nên mời nhị nữ uống.

Dược tính cực lạc tiêu hồn thủy vừa lên, lập tức sẽ dục hỏa phân thân không thể tự kềm chế, hơn nữa toàn thân vô lực. Lộ Lộ và Tĩnh Hương cảm giác có chút khác thường, không biết được chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt mơ màng chỉ nhìn thấy U Nguyệt Nhi dùng gậy đập vào đầu mình, rồi ngã xuống mê mang.

Trên đường trở về Hắc Ám giáo đường cần ăn uống và nghỉ ngơi, U Nguyệt Nhi vui mừng khi kế hoạch khởi đầu thành công. Nhìn nhị nữ ôm nhau trên giường, biết rõ Lộ Lộ trên người không có tiền, từ túi áo giữa của Tĩnh Hương lấy được mười đồng tiền vàng, cùng với số thức ăn đã bí mật lấy được. Nàng lừa được bọn họ rồi rời khỏi thụ ốc, thừa dịp bốn gã bạch lang kỵ sĩ trong cốc đổi ca trực với bạch lang kỵ sĩ ngoài cốc, lặng lẽ lẽn tới sơn động đằng sau sơn cốc chứa bạch vũ điêu. Nàng lập khế ước chủ phó với một con bạch vũ điêu thân nhất, nhân lúc không ai phát hiện, liền trong lòng vui mừng rồi nhanh chóng bay ra khỏi Hồ Lô sơn cốc!

Cùng lúc đó, phía chân trời đã bắt đầu có những tia sáng yếu ớt, U Nguyệt Nhi đã bay đi không bao lâu, Diệp Phong cưỡi chiến mã thống lãnh bốn trung đội chủ lực đang mang theo trang bị thu hoạch được, nặng nề về tới sơn cốc !

Tây Khoa cùng đồng bọn của hắn bị Khải Đặc giết, rồi đem ném vào trong biển lửa ở Ốc Mễ sâm lâm!

Lạp Phỉ Nhĩ, Ai Đức, Ba Nhĩ cùng với bọn ải nhân Lạc Tư nghe được tiếng tru cao hứng của bạch lang kỵ sĩ, hấp tấp mặc y phụ rồi chạy ra nghênh đó. Bọn họ thấy đoàn trường đại nhân cưỡi chiến mã trở về, còn mang theo nhiều cương thiết chế trọng trang bị như vậy, rối rít cao hứng hỗ trợ chuyển vào phía sau sơn cốc!

Kỳ quái? Lộ Lộ hôm nay như thế nào không đợi ta? Chắc là đang ngủ? Diệp Phong nhìn thấy mọi người bận rộn, không có nhìn thấy Lộ Lộ cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì bình thường hắn xuất ngoại chiến tranh, sau khi về cốc Lộ Lộ nhất định dẫn đầu chạy ra xem xét hắn có bị thương hay không!

Phỏng chừng Lộ Lộ nàng quá mệt mỏi đang ngủ. Diệp Phong nhớ lại Lộ Lộ mỗi lần chạy đến bên cạnh chính mình lo lắng xem xét với thái độ quan tâm, không nhịn được, lộ ra mỉm cười hạnh phúc. Rồi hắn ra lệnh cho bọn người Khải Đặc xử lý sự tình bên này, cuối cùng cất bước về thụ ốc của mình.

Tuy nhiên khi hắn mới vừa vào thụ ốc thì đen thui không có ngọn đèn, đã nghe bên trong một âm thanh khiêu gợi. Bởi vì dược tính của cực lạc tiêu hồn thủy đang hành hạ Lộ Lộ và Tĩnh Hương, khiến hai nàng đã tỉnh giấc, nhưng không nhịn được dục hỏa cùng ôm nhau rên rỉ ở trên giuờng và vuốt ve đối phương.

Ai nha? Chẳng lẻ Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi không nhịn được dục hỏa?

Bởi vì không có ánh đèn, gian thụ ốc tối thui, Diệp Phong chỉ biết là trên giường giữa chăn mềm là hai nữ nhân, vì vậy đương nhiên tưởng là Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi. Hơn nữa âm thanh rên rỉ của Lộ Lộ trong trẻo rõ ràng, hoàn toàn làm lu mờ tiếng rên dịu dàng của Tĩnh Hương, vì thế hắn căn bản không có chú ý điểm khác thường ấy.

"Hắc hắc, vậy Lộ Lộ bảo bối hôm nay lại có hứng thú, thiếu gia sẽ chìu theo ý nàng mà hảo hảo!" Lộ Lộ biểu hiện không nhịn được dục hỏa, chính lần đầu Diệp Phong thấy được, bẻn nở một nụ cười dâm đãng, nhanh chóng lên giường chui vào giữa trong chăn mềm.

Nhị nữ đang bị cực lạc tiêu hồn thủy hành hạ không chịu đuợc, Lộ Lộ mơ màng nghe ra âm thanh thiếu gia của nàng, lập tức xích gần muốn cọ xát nhẹ nhàng cầu hoan. Tĩnh Hương tự nhiên cũng khó nhịn dục hỏa xích lại gần Diệp Phong.

Nhị nữ đồng thời xích gần lại, Diệp Phong sảng khoái, mỉm cười xấu xa y phục của nhị nữ bị xé rách ngỗn ngang trong chăn mềm. Thân thể đặt ở giữa nhị nữ, hết thảy hai tay hắn trái phải ôm gọn bộ ngực nhị nữ, hung hăng xoa bóp.

Chao ôi, bộ ngực của Nguyệt Nhi hình như lớn rất nhiều? Hắc hắc, cảm giác thật sảng khoái …..Tay phải Diệp Phong ôm trọn một bên ngực Tĩnh Hương, cảm giác đầy đặn to lớn, săn chắt mềm mại, thập phần thỏa mãng nên phát ra tiếng cười dâm, mà không có phát giác khác thường. Cả thân thể nằm trên thân người lỏa thể mềm mại của Tĩnh Hương, hai tay phân biệt mà nắn bóp bộ ngực, tận tình hưởng thụ nhục cảm. Miệng giữ chặt môi anh đào của Tĩnh Hương, nạy mở hàm răng, tham lam chọc cái lưỡi thơm tho trơn tru.

Tĩnh Hương đột nhiên thân thể khao khát được vuốt ve, hoàn toàn mất đi lý trí, hai tay mềm mại ôm lấy cổ của Diệp Phong, hai đùi ngọc thon dài trắng nõn cặp vào hai bên hông hắn, cái lưỡi thơm tho nhiệt tình hưởng ứng cùng hắn!

Thiếu gia đột nhiên không vuốt ve chính mình, Lộ Lộ nhất thời không nhịn được xích lại gần êm ái dẫn dụ. Diệp Phong phát giác Lộ Lộ xích lại gần, lập tức vươn cánh tay trái choàng lấy ôm nàng vào lồng ngực, ngẩng đầu cùng với nàng hôn hít, nuốt lấy cái lưỡi thơm tho. Tĩnh Hương mất đi cái miệng hôn, gắt gao quấn quít lấy Diệp Phong không tha. Môi anh đào cuống quít hôn hít trước ngực của hắn.

Diệp Phong bị Tĩnh Hương hai chân quấn chặt vào hông, vừa vặn chân nàng hình thành tư thế nam trên nữ duới. Tay trái ôm Lộ Lộ hôn hít vuốt ve mạnh mẽ, tay phải dọc theo đùi đẹp thon dài bóng loáng của Tĩnh Hương, đụng đến ngọc đồn đầy đặng to lớn của nàng, bắt đầu xoa hưởng thụ nhục cảm cực độ, thập phần thỏa mãng, căn bản không có để ý điểm khác thường, hắc hắc cười dâm. Tiểu hòa thượng bên duới tà ác cứng cáp, với tư thế nam trên nữ duới, mãnh liệt tiến vào cấm địa của Tĩnh Hương.

Diệp Phong khi hoan hỉ đối với U Nguyệt Nhi luôn luôn dũng mãnh. Nhưng mà lần này khi hắn vừa mới tiến vào lập tức có cảm giác không đúng, đồng thời một âm thanh kêu đau của Tĩnh Hương vang lên. Vì thế hắn hoàn toàn mới biết được duới thân mình không phải của U Nguyệt Nhi!

Bởi vì U Nguyệt Nhi trưóc đã bị hắn phá thân, căn bản không có khả năng lại để cho hắn phá một lần nữa…..

"Trời, Nguyệt Nhi đang ở đâu? Bên duới ta là ai??" Diệp Phong nghi hoặc la lớn, nắm lấy tấm chăn ở trên người bị nạn xốc lên, thấy rõ duới thân tướng mạo của nàng ấy, nhất thời hai mắt trợn tròn, sợ hãi nhảy lên!

Không thể nào? Tĩnh Hương như thế nào đã ở trên giường ta? Còn một bộ hình dáng không nhịn được dục hỏa? Chẳng lẻ ….. Diệp Phong nhíu mày ngẫm nghĩ, đưa tay đến đầu giường sờ sờ, phát hiện lọ cực lạc tiêu hồn thủy quý báu bình thường dùng để du hí với U Nguyệt Nhi, cho nàng trợ hứng, đã biến mất. Trong lòng đoán rằng hẳn Tĩnh Hương và Lộ Lộ các nàng đã uống cực lạc tiêu hồn thủy, nên mới có thể trở nên bị dục hỏa kích thích.

"Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt Nhi cái cô tiểu nương bì kia đang ở đâu? Sau khi Tĩnh Hương tỉnh lại không thể không liều mạng với ta?"

Diệp Phong nhìn thấy vết máu đỏ trên giường, nghi hoặc nói thầm. Cảm giác sự tình không bình thường, muốn làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra các nàng. Nhị nữ uống cực lạc tiêu hồn thủy, muốn cho các nàng tỉnh lại dò hỏi tình huống đã qua, ngoại trừ chờ đợi, không thể cùng các nàng làm tình. Bây giờ lại chẳng biết U Nguyệt Nhi đi địa phương nào. Hắn vốn không có thời gian cùng nhị nữ làm tình, chỉ muốn tìm U Nguyệt Nhi trước!

## 57. Chương 57 - Thất Trinh Li Khứ

Nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa cầu hoan của nhị nữ, mặc xong y phục, điểm vào thụy huyệt các nàng, rời khỏi thục ốc, Diệp Phong mệnh lệnh toàn thể thành viên Tư Lược Đoàn tìm kiếm cả mọi nơi sơn cốc, mà cũng không có phát hiện tung tích của U Nguyệt Nhi. Đặc biệt bạch lang kỵ sĩ trực đêm hoàn toàn dứt khoát tỏ vẻ không thấy được U Nguyệt Nhi từ cốc khẩu đi ra ngoài, làm hắn cảm giác thập phần bối rối, không giải thích được nàng U Nguyệt Nhi bằng cách nào rời khỏi sơn cốc!

Đến khi Kiệt Nã Tư phát hiện trong sơn động của Quang Minh bạch vũ điêu thiếu mất một con, Diệp Phong mới rõ ràng U Nguyệt Nhi nhất định đã cưỡi bạch vũ điêu bay ra khỏi sơn cốc. Nhưng hắn chẳng biết nàng bay đi nơi nào, căn bản không thể đuổi theo, trong lòng tức giận nghiếng răng. Hắc cũng không trách ai, chỉ có thể tự trách mình xem thường U Nguyệt Nhi.

Đa số thành viên Tư Lược Đoàn không rõ ràng lắm quan hệ của U Nguyệt Nhi và Diệp Phong, chỉ có bọn Khải Đặc biết U Nguyệt Nhi từ nô lệ trở thành thị nữ của Diệp Phong. Bọn họ thấy U Nguyệt Nhi luôn luôn quyến rũ lấy lòng Diệp Phong, nên tưởng rằng nàng đã bị chinh phục. Bây giờ đối với việc nàng đột nhiên trộm đi bạch vũ điêu để chạy trốn, cũng đều rất bối rối, không hiểu rõ quan hệ của Diệp Phong và nàng ta là như thế nào. Bất quá lại thấy Diệp Phong sắc mặt cực độ khó coi, không ai dám hỏi!

U Nguyệt Nhi đào tẩu, chắc chắn sẽ về thông tri cho Hắc Ám giáo đường, tin tức ma tộc chí bảo Hắc Ám ma kiếm đang ở trong tay mình. Diệp Phong nghĩ vậy có cảm giác không tốt, hơn nữa vì vấn đề của Tĩnh Hương, mà tâm tình cực độ phiền muộn. Hắn trở lại thụ ốc, giải khai huyệt đạo của Lộ Lộ, không đành lòng để nàng chịu đựng dục hỏa hành hạ, giúp nàng phát tiết dục hỏa, chậm rãi khôi phục lý trí.

Sau khi Lộ Lộ hoàn toàn tỉnh lại, cảm giác thân thể đột nhiên có điểm khác thường, kể lại cho thiếu gia việc U Nguyệt Nhi đánh ngất nàng và Tĩnh Hương. Biết được thiếu gia ngộ nhận Tĩnh Hương thành U Nguyệt Nhi, đã lấy trinh tiết của nàng ta, nàng lập tức lo lắng nước mắt chảy ra, hối hận: "Thiếu gia, xin lỗi, thiếp không có khả năng canh chừng U Nguyệt Nhi, lại hại chàng bây giờ không có cách nào để nói công đạo cùng phó đoàn trưởng Tĩnh Hương. Là thiếp không tốt ….."

“Mọi việc đã qua, không thể trách nàng chuyện này. U Nguyệt Nhi tiểu nương bì này rất giảo hoạt, tâm tư nàng căn bản không phải đối thủ của nàng ta." Diệp Phong ngồi ở trên giường liền ôm Lộ Lộ vào lồng ngực nhẹ giọng an ủi, ý bảo nàng mặc y phục vào cho khỏi bị cảm.

Lộ Lộ thấy thiếu gia không có một chút ý tứ khiển trách mình, tâm tình càng áy náy hơn. Nàng vừa mặc y phục vừa nhìn Tĩnh Hương bị điểm thụy huyệt đang nằm trên giường, hướng Diệp Phong dò hỏi: "Thiếu gia, sau khi phó đoàn trưởng Tĩnh Hương tỉnh lại sẽ tính làm sao?"

“Không biết nữa, phỏng chừng sau khi nàng ta tỉnh lại sẽ muốn liều mạng với ta!" Diệp Phong hít một hơi từ cây Thanh sảng tiêu hồn, nhìn Tĩnh Hương nằm trong chăn mềm, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Lộ Lộ nghe vậy trong tim lo lắng, đề nghị: "Thiếu gia, trước tiên hãy đợi cho thiếp giải thích cho phó đoàn trưởng Tĩnh Hương. Nàng ta cũng biết là U Nguyệt Nhi đánh mê chúng thiếp. Thiếp nói cho nàng ta rằng chàng tưởng nàng ta là U Nguyệt Nhi. Nàng ta hẳn là có thể tha thứ cho chàng!"

Ai, loại vấn đề này nàng tưởng dễ dàng như vậy sao. Diệp Phong trong lòng bất đắc dĩ thầm than Lộ Lộ rất đơn thuần. Bất quá cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt sau khi Tĩnh Hương tỉnh lại, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý để cho Lộ Lộ giải thích trước!

Trái nguợc với phỏng đoán của Diệp Phong.

Sau khi Tĩnh Hương tỉnh lại, phát hiện toàn thân lỏa lồ của mình ở trên giường đoàn truởng, hạ thể có chút cảm giác đau đớn. Mặc dù nàng lập tức kinh ngạc phát ra tiếng êm ái, nhưng Lộ Lộ tại bên giường kiên nhẫn giải thích. Biết rõ sự việc đã trải qua, nhớ lại quả thật chính là nàng đã bị U Nguyệt Nhi đánh ngấy. Tuy tức giận Diệp Phong hoang dâm vô độ, không thấy rõ nàng là ai mà loạn lai. Nhưng cũng không có đi tìm hắn liều mạng, chỉ là ôm mền ở trên giường mà khóc. Không cách nào tiếp nhận sự thật đêm qua bị Diệp Phong vô lý hồ đồ cướp đi trinh tiết!

Lộ Lộ nhìn thấy Tĩnh Hương thút thít, không ngừng khuyên bảo, nhưng không có bất cứ hiệu quả. Diệp Phong đang ở ngoài thụ ốc, nghe được tiếng khóc của Tĩnh Hương, cảm giác vô cùng đau đầu, chẳng biết sau này hắn làm sao đối mặt với Tĩnh Hương. Nếu Tĩnh Hương đi tìm Liên Na công chúa và Lao Nhĩ bệ hạ cáo trạng, nhất định hắn không có kết quả tốt!

Trong sơn cốc thành viên Tư Lược đoàn nghe được tiếng khóc của Tĩnh Hương tại trong phòng Diệp Phong, đa số đúng không rõ chuyện gì xảy ra cho nàng. Chỉ có Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ ba tên bại hoại, đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy tặc tiếu, có ý hiểu ngầm, âm thầm dị thường hâm mộ.

Tĩnh Hương nhớ lại tâm tình phức tạp, khóc suốt nguyên một ngày. Tới đêm dưới sự khuyên bảo của Lộ Lộ, nàng mặc vào y phục rời khỏi thụ ốc, về tới chỗ ở của chính mình, thu thập đồ đạt chuẩn bị ngày mai rời khỏi Hồ Lô sơn cốc, trở về nước thỉnh bệ hạ thay đổi phó đoàn trưởng Tư Lược Đoàn, không muốn đối mặt với Diệp Phong!

Tĩnh Hương không phải nguời nữ nhân không biết chuyện. Sự tình lần này quy kết lại thì U Nguyệt Nhi mới là nguời gây tội lỗi, không thể đổ lỗi Diệp Phong. Nhưng nàng và Diệp Phong không có nam nữ cảm tình, bây giờ bị Diệp Phong vô lý hồ đồ chiếm hữu. Nếu nói trong lòng không trách Diệp Phong, nàng căn bản không có khả năng, cho nên nàng không muốn lưu lại đối diện với Diệp Phong, thậm chí còn muốn không nhìn thấy hắn!

Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong nghĩ nác óc một đêm không có nghĩ ra bất cứ biện pháp giải quyết nào, đang cùng Lộ Lộ ăn bữa sáng.

Kiểm tra lần nữa trang bị thu về của Tư Lược đoàn đêm qua chiếm đoạt, ghi vào trương mục, Tĩnh Hương mang theo hành trang đi vào thụ ốc, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Diệp Phong, " Lôi Ân đoàn trường, ta phải trở về nước gặp bệ hạ từ chức vụ phó đoàn trưởng, thỉnh ngài cho ta một con bạch vũ điêu. Mọi việc khi ta đảm nhân phó đoàn trưởng, sau khi về nước ta sẽ gặp bệ hạ bẩm báo!”

Tĩnh Hương âm thanh rất khàn khàn, hai mắt rất đỏ, rõ ràng nàng ngày hôm qua đã khóc rất nhiều. Diệp Phong nghe nàng nói xong, xấu hổ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, trong lòng tràn ngập hối hận, vốn định mở miệng giữ lại, thật sự tìm không được bất cứ cớ nào.

Trước mắt Diệp Phong có thể xử dụng lại cái này để giữ lại Tĩnh Hương, đó là mình sẽ chịu trách nhiệm với Tĩnh Hương. Nhưng từ ngày sống chung (chung nhà không chung giường) với nhau, mặt khác nàng chưa từng nói thích hắn. Vì thế hắn muốn chịu trách nhiệm cho việc này, thuần túy chỉ là trốn tránh. Điều này sẽ khiến quan hệ của bọn họ xấu thêm!

Bởi vậy, Diệp Phong đối diện với Tĩnh Hương chỉ có cách hối hận cười khổ. Lời xin lỗi bình thường hiện tại không có tác dụng, rồi cùng Lộ Lộ đi với Tĩnh Hương đến sơn động nuôi dưỡng bạch vũ điêu.

Tĩnh Hương lựa một con bạch vũ điêu rồi thực hiện thiêm ước chủ phó, nhìn Diệp Phong một cái, nhưng không nói một lời nào, leo lên bạch vũ điêu rồi bay lên trời bay hướng về phía Mạt La đế quốc. Tuy nhiên, trong khi bay khỏi sơn cốc, chính bản thân nàng cũng chẳng biết vì sao, hai mắt đột nhiên không nhịn nước mắt được chảy ra!

Trong sơn cốc mọi người đều thấy được phó đoàn trưởng Tĩnh Hương cưỡi điêu bay về hướng tây nam, tuy không giải thích được, vì sao có việc khó hiểu này. Bất quá ngày hôm qua nghe được tiếng khóc của phó đoàn trưởng Tĩnh Hương từ trong thụ ốc của đoàn trường đại nhân, kẻ ngu cũng biết nhất định sự tình không hay đã xảy ra. Cho dù là sự tình gì, nhìn vào sắc mặt khó coi của đoàn trường đại nhân, ai dám đi hỏi?!

“Ai, thế sự thật vô thường a ….."

Diệp Phong nhìn thấy trên bầu trời thấy Tĩnh Hương dần dần đi xa, tâm tình thập phần xuống thấp, lắc đầu thở dài một tiếng, ra vẻ như không có chuyệ gì rồi nhìn về phía Lộ Lộ bên cạnh, cười nói: "Cái bụng đói rồi, chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm!"

Lộ Lộ nhìn thấy thiếu gia đột nhiên từ thái độ mất mác trở thành một bộ hình dáng không có việc gì, trong lòng biết thiếu gia đang ngụy trang. Nàng tự trách mình không để ý kỹ lương U Nguyệt Nhi, mới có thể hại thiếu gia như vậy, không nhịn được rất là áy náy. Nàng mỉm cười với thiếu gia, rồi cùng nhau trở lại nhà gổ!

## 58. Chương 58 - Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, Mỹ Nhân Mộng Hinh

Quang Minh lịch năm 9719 tháng 1 ngày 10, tại ma lâm khủng bố ở Hỗn Loạn hoang nguyên, xuất hiện cửu giai ma thú biến chủng vương giả ngàn năm khó gặp, Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, thống lãnh cực băng cự ô, liệt dương bất tử điểu, điện quang bôn lôi hạt, tiêu phong cự dực điêu, Quang Minh kim văn hổ, Hắc Ám ngạc giáp quy, sáu cửu giai ma thú siêu cấp cường hãn, dẫn đầu vô số ma thú lâu la chạy ra ma lâm khủng bố. Đối với tất cả sanh linh quanh chúng mà tiến hành huyết tẩy giết hại kinh thiên động địa!

Bạo sa cửu đầu hoàng là biến chủ vương giả của bạo sa cửu đầu mãng, thân dài hơn một trăm hai mươi thước, chỗ nhỏ nhất cũng có đường kính đến bốn thước, toàn thân màu vàng kim, da cứng như là kim cương, có sức mạnh cự kỳ cường hãn. Nó lấy đầu ở giữa để làm chính, còn lại tám đầu là phụ, tất cả gần như phát ra thổ hệ ma pháp, có thể cùng vạn vật sanh linh nói chuyện với nhau. Ttinh thần lực của nó siêu việt hơn tất cả cửu giai ma thú!

Trước đây Hỗn Loạn hoang nguyên đã có số lượng lớn ma thú tụ tập. Hôm nay bạo sa cửu đầu hoàng lại thống lãnh lục đại cửu giai ma thú ra khỏi ma lâm. Trong vòng hai ngày, bọn chúng tiến hành đồ sát tất cả thế lực gần quanh ma lâm khủng bố. Thế tiến thật mạnh mẽ không thể ngăn chặn, làm rung động cả Quang Minh đại lục.

Thiết Huyết học viện, Huyết lang cường đạo đoàn, Mỹ nữ nô đãi đoàn, Tật phong cường đạo đoàn, vô luận thế lực lớn hay nhỏ ở Hỗn Loạn hoang nguyên, tất cả đều phải nhẫn nhịn từ bỏ cơ nghiệp hiện tại của mình, rồi hướng chung quanh tám nước mà đi sơ tán. Bởi vì thế công lần này của ma thú càng lúc càng mạnh mẽ, các thế lực ở Hỗn Loạn hoang nguyên căn bản không có thể chống trả được.

Vốn phẫn nộ về việc Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn năm ngày trước đó đã hỏa thiêu bộ hạ của Bố Lỗ Tư – Uy Liêm, hắn tuyên bố sẽ bất chấp tất cả mà tìm Tư Lược đoàn để báo thù. Nhưng cũng phải điều động tất cả tư sản có thể mang đi, cắn răng rời khỏi Uy Liêm thương thành!

Tổ chức cửu giai cấp ma thú thống lãnh vô số ma thú công kích tất cả sanh linh, mà nguyên nhân đằng sau đó rất mơ hồ. Bất quá, bây giờ căn bản không ai có tâm tư đi điều tra nguyên nhân này. Trước mắt việc giải quyết sự công kích của ma thú mới là vấn đề tối trọng nhất. Toàn bộ quốc vương tám nước trên đại lục hạ lệnh tu kiến những điểm phòng ngự tại biên cảnh với hoang nguyên, phái tăng thêm binh lực. Đồng thời ngăn chặn các thế lực phạm tội ở Hỗn Loạn hoang nguyên, không cho bọn họ tiến vào nước của mình!

Tất cả thế lực của hoang nguyên cũng đã rút lụi, tự nhiên có cả Hồ Lô sơn cốc Mạt La hoàng gia Tư Lược Đoàn. Đối mặt sự thật phải rời đi Hồ Lô Sơn Cốc, Diệp Phong trong lòng mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể hạ lệnh thu thập đồ vật tư, đi tới Mạt La Đế Quốc.

Không có biện pháp, trước tiên không nói cửu giai ma thú, hãy nói đàn ma thú ác điểu có khả năng bay thì nhiều như sông hằng hà, hắn muốn thủ kín tại Hồ Lô sơn cốc căn bản không thể nào. Hơn nữa huống chi U Nguyệt Nhi đã chạy trốn, Hắc Ám giáo đình thần bí sợ rằng sẽ tìm đến hắn mà cướp đoạt Hắc Ám ma kiếm. Cuối cùng cũng phải quay về đế đô rồi lên kế hoạch lần nữa. Quan trọng nhất là càng nhanh càng tốt làm cho Hắc Ám ma kiếm dung hợp nhận chủ.

Ma khí gì đó nếu đi vào thân thể, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt, Diệp Phong vẫn có chút lo lắng về vấn đề này, cho nên chậm chạp không để cho ma kiếm nhận chủ. Bất quá bây giờ để U Nguyệt Nhi chạy thoát, hắn phải nhanh chóng tiến hành, ma kiếm với hắn hợp nhất, muốn cướp kiếm trước hết phải giết hắn. Cái này khó khăn mới lấy được, há có thể dễ dàng vất bỏ đi?

Cái cũ không đi, thì cái mới sẽ không đến. Từ khi Hỗn Loạn hoang nguyên không còn giá trị nữa, có sẽ tính đến tiêu khác trong tương lại. Diệp Phong có một ưu điểm, đó là tư tưởng phóng khoáng, thích tự do tự tại, hưởng thụ vui vẻ trên thế giới này!

Bảo La hoàng tử đã mệnh lệnh cho tướng quân ở biên cảnh dẫn theo bộ đội, chuẩn bị đi tiêu diệt Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, thế nhưng lại gặp phải ma thú nổi loạn, đành tạm thời bỏ qua, quay trở về nước mới nói sau.

Sơn lĩnh Cát Kì nằm ở biên cảnh đông bắc Mạt La đế quốc, trên núi rất nhiều quái thạch, cỏ cây không mọc nổi, rất hoang vu, là con đường duy nhất từ Hỗn Loạn hoang nguyên tiến vào tỉnh phía đông bắc của Mạt La đế quốc.

Trong lúc hoàng hôn, mặt trời ngã về phía tây, có một mỹ nữ đông phương tuyệt sắc, Mông Hinh - Lâm, mặc một bộ đồ tím, trong tay cầm kiếm đang dẫn đầu gần một trăm tên tứ giai cực điện kiếm sĩ, hộ vệ của phụ thân, đang chạy qua Cát Kì sơn lĩnh. Mái tóc đen dài mềm mại bay trong gió, trong đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng!

Ở phía sau bọn họ khoảng năm mươi thước có sáu trăm tam giai tạp hệ kỵ sĩ phản bội Lâm gia, đang điên cuống phóng ngựa đuổi theo, khoảng cách ngày càng gần hơn!

“Tiểu thư, đi như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, không bằng chia một nửa nhân thủ ngăn cản bọn chúng, người chạy trước đi!” Thanh niên kiếm sĩ hộ vệ Luân Địch trung thành, bảo vệ cho Mộng Hinh chạy trốn, lên tiếng đề nghị.

Mộng Hinh nghe xong đề nghị thập phần cảm động, biết mình không thể thoát khỏi bọn truy sát, lại không muốn bọn hộ vệ phải chết nữa. Cước bộ mệt mỏi dừng lại, xoay người ý muốn hộ vệ xung quanh dừng lại, chánh sắc nói: “Cho dù các ngươi ngăn cản một lần, nhưng cũng không tránh được bọn chúng tiếp tục truy sát. Ngươi dẫn mọi người đi đi, ta theo bọn họ trở về!”

“Nhưng tiểu thư, chúng tôi không thể cho bọn chúng đem người trở về được!” Luân Địch cùng tất cả hộ vệ đều kiên quyết không đồng ý.

Mộng Hinh thấy vậy rất cảm động, hai mắt rưng rưng, lắc đầu thở dài: “Tính ra, chúng ta trốn cũng không thoát, đánh cũng không lại bọn họ. Ta không muốn vì ta mà các ngươi mất mạng. Hãy rời nơi này đi, sống cuộc sống của mình, ta theo bọn chúng trở về!”

“Tiểu thư, người nếu rơi vào tay bọn chúng sẽ bị dày vò đến chết. Chúng tôi nguyện chết trong trận chiến, cũng không bỏ người ở lại!” Luân Địch cùng hộ vệ vẫn giữ thái độ như trước, cương kiếm rút ra xoay người đối mặt phía sau nhằm tới tạp hệ kỵ sĩ, vì tiểu thư mà sẵn sàng hi sinh!

“Không cần hi sinh thêm tính mạng oan uổng, ta lệnh các ngươi lập tức dời đi!” Mộng Hinh nhìn Luân Địch cùng đám hộ vệ nghiêm sắc ra lệnh. Tất cả hộ vệ đều là từ nhỏ được cha nàng nuôi dạy, đối với Lâm gia trong tình cảnh này. Lại không thể thay đổi sự thật trước mắt được, nàng không nghĩ lãng phí tính mạng bọn hộ vệ!

Nếu là trước kia Luân Địch cùng hộ vệ nghe mệnh lệnh của tiểu thư xong, nhất định là tuyệt đối phục tùng. Nhưng bây giờ bọn họ không một người nghe lệnh rời đi, quyết đều không rời tiểu thư, ngưng thần chuẩn bị đối mặt với sự tấn công của tạp hệ kỵ sĩ.

Ai, vì sao khổ vậy. Mộng Hinh thấy Luân Địch cùng mọi người đều không tuân mệnh lệnh của mình, hiểu được bọn họ sẽ không bỏ rơi mình mà rời đi, không nhịn được bất đắc dĩ đành thở dài, rút ra bội kiếm (sabre – kiếm lưỡi cong), chuẩn bị cùng đối phương liều chết một trận!

Mộng Hinh - Lâm, là nhi nữ của Hải Sơn- Lâm, đoàn trưởng của Hải Sơn thương đoàn, thế lực trung bình ở Hỗn Loạn hoang nguyên, mất mẹ từ thuở nhỏ. Tổ tiên là di dân từ đông phương đại lục tời quang minh đại lục. Trong thời đại kinh thương, vốn định cư tại Thiên Vũ đế quốc, vì Hải Sơn nghe lời vợ kế Mai Lệ Nhĩ lôi kéo, mới tới Hỗn Loạn hoang nguyên bắt đầu làm gian thương!

Bạo sa cửu đầu hoàng dẫn đám ma thú vô cùng bạo ngược. Tất cả thế lực hoang nguyên đều thoát đi. Hải Sơn muốn quay lại Thiên Vũ đế quốc, nhưng Mai Lệ Nhĩ phản đối, muốn đi Quang Minh đế quốc. Hai người ý kiến bất đồng sinh ra tranh chấp.

Mai Lệ Nhĩ lấy Hải Sơn cũng vì tiền tài. Trải qua bao nhiêu năm lừa gạt, ả ta cũng đã nắm trong tay một nửa sự vụ của thương đoàn. Thấy Hải Sơn không muốn đến Quang Minh đế quốc, lại thêm ma thu hoành hành dữ dội, không có thời gian để tranh luận với lão. Ả dứt bỏ cả tình cả phu thê với lão, mà dẫn những tên hộ vệ do ả cầm đầu gây nên bạo loạn, đem Hải Sơn giết chết đi.

Mộng Hinh rất khó chịu với Mai Lệ Nhĩ, được Luân Địch và hai trăm kiếm sĩ trung thành liều mạng bảo vệ, miễn cưỡng thoát ra khỏi Hải Sơn thương trấn. Mai Lệ Nhĩ không muốn để lại họa căn, liền phái ra một lượng lớn kỵ sĩ mà đuổi giết. Một đường đánh cho đám hai trăm hộ vệ của Mộng Hinh chỉ còn lại phân nửa.

“Ha ha, tiểu thư, người không trốn sao, vậy người cũng nên chấp nhận theo chúng ta quay về gặp Mai Lệ Nhĩ phu nhân đi?” Đám tạp hệ kỵ sĩ đang truy kích thấy bọn người Mộng Hinh không còn chạy trốn nữa, liền thúc ngựa chạy đến cách mười thước trước mặt bọn nàng, rồi cười to.

“Phi, bọn ngươi ngay cả chó lợn cũng không bằng. Đoàn trưởng thường ngày đối với bọn ngươi không tệ. Thế nhưng bọn ngươi lại cùng ả tiện nhân Mai Lệ Nhĩ mà làm loạn, đúng là lương tâm của súc sinh!” Đám hộ vệ Luân Địch mắng nhiết.

“Hừ, bọn ngu ngốc các ngươi là một lũ ngu trung mù quán. Mai Lệ Nhĩ phu nhân dĩ nhiên đã cho bọn ta nhiều thứ tốt hơn, hơn nữa nếu bắt được tiểu thư, bọn ta còn có thể lần lượt làm trượng phu một đêm của nàng ta. Cái này là cái mà bọn ta rất muốn, ha ha ha…...” Chúng tạp hệ kỵ sĩ nhìn Mộng Hinh rồi cười gian dâm đãng.

Mộng Hinh nghe thấy tiếng cười dâm loạn của bọn chúng xong, liền đâm ra hoảng sơ, không nghĩ tới Mai Lệ Nhĩ lại dùng cách này để ô nhục nàng. Trong lòng bọn hộ vệ Luân Địch đều phẫn nỗ, dùng ánh mắt mà truyền tin, chuẩn bị liều mạng với đám tạp chủng súc sanh này!

“Cáp, hôm nay ta được kiến thức thiệt nhiều, nguyên lai phản đồ có thể vô sỉ đến nước này!”

Ở phía bên trái của bọn người Mộng Hinh và đám tạp hệ kỵ sĩ, trên một ngọn đồi nhỏ cao khoảng mười lăm thước, có một người trong miệng đang ngậm một Thanh sảng tiêu hồn, mình khoác bộ áo choàng màu đen, y phục cũng cùng một màu đen quý tộc, là một thanh niên tóc đen, đang đứng trên đỉnh của ngọn đồi, miệng thì nhả khói, đầu thì cứ lắc lắc như than thở.

## 59. Chương 59 – Lưu Manh Chẩm Yêu Cứu Mỹ Dã Bất Tượng Anh Hùng

Hiện giờ cả song phương đều đã thấy gã thanh niên đột ngột xuất hiện ngoài ý muốn kia, chẳng biết hắn đến từ lúc nào, bởi khi nãy còn không thấy có người trên núi?

“Uy, tiểu tử ngươi làm gì ở đó, có phải ngươi vừa mới lên tiếng mắng không?” Mấy tên tạp hệ kỵ sĩ nâng thiết thương chỉ về phía thanh niên lớn tiến hỏi!

“Trời ạ, hóa ra các ngươi không chỉ có vô sỉ mà còn rất là ngu ngốc nữa, chỉ với mấy điểm đó là đã chắc chắn thất bại rồi!” Thanh niên miệng hút điếu thuốc, lắc đầu thở dài.

“Con mẹ nó, tiểu tử này dám nhục mạ chúng ta, các huynh đệ giết hắn!”

Mắt thấy đối phương chỉ có một người mà dám điên cuồng nhục mạ mình, phần đông tạp hệ kỵ đều giận dữ, muốn bắt được tiểu tử này giết chết hắn!

Mộng Hinh nghi hoặc nhìn lên trên núi, thanh niên này cũng có huyết thống đông phương đại lục giống mình, lấy làm khó hiểu vì sao hắn phải đắc tội với lũ này, chẳng lẽ là vì giúp mình? Chỉ bằng vào một mình hắn?

Rút đầu thuốc ra, thanh niên nhìn mấy tên tạp hệ kỵ sĩ đang xuống ngựa để đến thu thập chính mình, đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Nhất thời xung qianh đột nhiên vang lên tiếng ngưu ngâm, tiếng sói tru cùng tiếng chim rít.

Liệt diễm kỵ sĩ cưỡi Liệt Diễm tiêu phong mã tay cầm phương thiên họa kích, linh ngưu chiến sĩ tay cầm thiết trụ; bạch lang kỵ sĩ cưỡi tật phong cự tay cầm tam tiết cương côn, tinh linh xạ thủ cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu, bốn trung đội chủ lực của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn cơ hồ đồng thời trong cùng một lúc, từ tả hữu hai bên, phía sau cùng với trên bầu trời xuất hiện vây tạp hệ kỵ sĩ lại.

Chung quanh như thế nào lại nhiều người thế? Bọn người Mộng Hinh cùng các tạp hệ kị sĩ đều choáng váng, không nghĩ thanh niên vừa cười lại dẫn đến bốn trung đội cường hãn.

"cái này, cái này như thế nào có thể? Hơn ba trăm ma sủng? Đây là bộ đội gì?" Một ít tạp hệ kị sĩ khó thể tin, nhìn thành viên Tư Lược đoàn giật mình lên tiếng.

"Giết"

Diệp Phong cười lạnh nhìn tạp hệ kị sĩ phía dưới, nhàn nhạt mở miêng nói, thanh âm như mang theo lạnh như băng sát ý, truyền vào tai mỗi người!

"Giết" Thành viên bốn trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn nhận được mệnh lệnh của đoàn trưởng, cùng lúc hét lớn, đối với tạp hệ kị sĩ triển khai tấn công.

Liệt diễm kỵ sĩ hung mãnh vung phương thiên họa kích, Liệt Diễm tiêu phong mã phóng tam giai ma pháp “hỏa diễm chi cầu” ，tứ giai ma pháp “hỏa diễm chi nhận”，ngũ giai ma pháp “hỏa diễm liên đạn”. Bạch lang kỵ sĩ cầm tam tiết cương côn, tật phong cự lang phóng tam giai ma pháp “tật phong chi thỉ”，tứ giai ma pháp “phong nhận tật vũ”，ngũ giai ma pháp “long quyển phong bạo”. Hai trung đội kỵ sĩ cùng tọa kỵ đồng thời phát uy, nhất thời hình thành một cơn bão lửa ngập trời mạnh mẽ đánh về phía địch nhân.

Linh ngưu chiến sĩ tay cầm những cây thiết trụ lớn kinh người cùng tinh linh xạ thủ thả tên như mưa. Quang Minh bạch vũ điêu phóng xuất Quang Minh ma pháp để phụ trợ, trước sau cùng tấn công.

Thành viên Tư Lược đoàn vừa xuất thủ toàn lực thi triển sát chiêu. Sáu trăm tam giai tạp hệ kỵ sĩ trang bị bình thường vốn không phải là đối thủ, bị giết rất nhiều. Tất cả đều vô cùng hỗn loạn, chúng hướng về phía Mộng Hinh muốn phá vòng vây chạy chốn.

Đáng tiếc, bọn người Mộng Hinh, Luân Địch đã hận chúng thấu xương, thấy chúng đến liến lập tức huy kiếm đón nhận, chặn lấy đường đi. Mộng Hinh tuy là nữ lưu nhưng cũng có thực lực của ngũ giai Liệt Diễm kỵ sĩ, cầm kiếm giết người cũng tỏ ra tư thái nhẹ nhàng, thập phần mê người.

Kình phong loạn vũ ，lửa cháy rợp trời, tên bay khắp nơi, chân khí cùng đấu khí tranh đấu, bọn tạp hệ kỵ sĩ bị chém giết rên la thảm thiết, một trường hỗn chiến tràn ngập huyết tinh!

Bốn trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn cùng bọn kiếm sĩ của Mộng Hinh đánh với sáu trăm tam giai tạp hệ kỵ sĩ, loại này có vẻ giống như một phường thảm sát hơn là chiến đấu. Kết quả dương nhiên là bọn tạp hệ kỵ sĩ toàn bộ bị tiêu diệt, vũ khí cùng với chiến mã còn sống bị tư lược đoàn chiếm đoạt!

"Vị tiên sinh, đa tạ sự trợ giúp của ngài, ân hôm nay chúng tôi không bao giờ quên!" Cuộc chiến chấm dứt, Mộng Hinh tránh được một kiếp nạn, dẫn bọn hộ về Luân Địch, ngỏ lời đa tạ cảm kích hướng về Diệp Phong.

"Chỉ một chút không đáng gì, tiểu thư không cần khách khí. Tại hạ Lôi Ân-Pháp Lôi Nhĩ, đoàn trưởng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, chẳng biết tiểu thư xưng hô thế nào?" Diệp Phong rất có phong độ thân sĩ ứng thanh hỏi. Nhìn mái tóc dài đen nhánh của tuyệt sắc mĩ nhân, trong lòng thầm đánh giá Kiệt Nã Tư đúng là một si ngưu. Mỹ nhân này quả thật vô cùng hấp dẫn, đáng để hắn tự mình tới cứu!

"Ta gọi là Mộng Hinh-Lâm, tổ tiên là người ở Đông Phương đại lục!" Mộng Hinh khách khí trả lời.

Mộng Hinh? Chà, tên thật là hay, thật lôi cuốn người, chẳng biết nàng đã có nam nhân hay chưa? Diệp Phong xấu xa nghĩ nghĩ, cười nhẹ hỏi: “Mộng Hinh tiểu thư, vừa mới nghe kỵ sĩ này nói, bọn họ dường như vốn là gia đinh hộ vệ của nàng?”

“Đúng vậy…..” Mộng Hinh thất lạc gật đầu đáp, rồi đơn giản kể lại sự tình kế mẫu phản bội cho ân nhân cứu mạng ở trước mặt!

“Ta thật vô ý quá, lại nhắc đến sự việc thương tâm của tiểu thư” Diệp Phong khách khí xin lỗi, lập tức mỉm cười hỏi: “Mộng Hinh tiểu thư chuẩn bị đi đâu? Chi bằng để ta hộ tống tiểu thư?”

“Việc này….. không cần phiền đến Lôi Ân đoàn trưởng, ta chẳng còn nghĩ được nơi nào tốt để đi.” Mộng Hinh nghĩ đến việc bản thân mình cùng với những hộ vệ đã không còn nhà để về, hơn nữa trong lúc kinh hoảng chạy trốn lại không mang theo tiền tài, đối với tương lai không khỏi có cảm giác chán nản.

Hắc hắc, không còn nơi nào tốt để đi, điều này không phải lão thiên gia đã cho ta cơ hội sao? Diệp Phong nhìn thấy Mộng Hinh không còn nơi nào để đi, trong lòng thầm sảng khoái, cười nhẹ nói: “Tư Lược đoàn của ta hôm nay đang chiêu lãm nhân thủ. Mộng Hinh tiểu thư nếu không còn nơi nào để đi, chi bằng gia nhập Tư Lược đoàn được không? Bây giờ những những tên kỵ sĩ này đã bị giết, chẳng biết kế mẫu nàng ở nơi đâu, nhưng nếu nàng gia nhập Tư Lược đoàn của ta, ngày sau khi tìm được nơi ở của bà ta, Tư Lược đoàn nhất định toàn lực giúp nàng báo thù!”

Giúp ta báo thù…..? Mộng Hinh hiện tại đang gặp đại nạn, vừa mới được cứu giúp lại gặp phải vấn đề trước khi đi, trong lòng cảm thấy chán nản, vừa nghe trước mắt có bộ đội cường hãn của Tư Tược đoàn đoàn trưởng này muốn chiêu lãm mình, trong lòng không nhịn được muốn mượn thực lực của Tư Lược đoàn nhanh chóng báo thù cho cha.

“Ta quyết định gia nhập Tư Lược đoàn, các người có muốn cùng gia nhập không?” Mặc dù đoàn trưởng Tư Lược đoàn này có chút lưu manh, nhưng lại đối với chính mình thật khách khí, trong lòng Mộng Hinh đã quyết định, liền quay đồi sang đám hộ vệ của mình mà hỏi.

“Chúng tôi vĩnh viễn đi theo tiểu thư!” Chúng hộ vệ đồng thanh trả lời. Bọn họ vốn là cô nhi được Hải Sơn đem về nuôi, cho nên từ nhỏ chỉ trung thành với Lâm gia.

Hắc hắc, đám tiểu tử này cũng thật trung thành. Lão tử hôm nay ra tay cứu mỹ nhân cũng là một lựa chọn rất thông minh. Diệp Phong trong lòng đắc ý cười gian, rồi cao hứng nói với bọn người Mộng Hinh vài câu khách sáo. Sau đó hắn để đám Liệt Diễm kỵ sĩ nhường ngựa, để bọn nàng cưỡi lên. Một đám người vừa đi vừa nói hướng tới ngọn núi phía tây, để hội họp với đám người Lộ Lộ đang chờ ở đó!

Lúc Diệp Phong đang chuẩn bị quay về đế đố, rồi lại có thể cứu Mộng Hinh, tất cả đều do cái gã Kiệt Nã Tư ngày càng có phong phạm của sắc lang bại hoại tinh linh kia. Lúc nhàm chán gã dẫn trung đội tinh linh bay khắp cả bầu trời, thì phát hiện ra bọn Mộng Hinh đang bị truy đuổi. Nhìn thấy nàng có thể so sánh với ba vi tuyệt sắc mĩ nữ Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, liền bay tới báo tin cho Diệp Phong. Gã tả cho Diệp Phong biết Mộng Hinh đẹp như thế nào, mĩ lệ ra sao. Diệp Phong dĩ nhiên trong lòng thật cao hứng, hồi trước cha hắn có nói qua việc anh hùng cứu mỹ nhân là một việc tốt. Dĩ nhiên hắn liền dẫn bốn trung đội chủ lực để đi cứu!

Bọn người Lộ Lộ được Diệp Phong phân phó, tạm đến khoảng đất trống của ngọn núi phía tây. Lúc Diệp Phong dẫn đội trở về doanh địa, màn đêm đã phủ xuống. Bọn người Lộ Lộ thấy hắn trở về cùng một vị mỹ nhân và một trăm kiếm sĩ, tất cả đều lộ ra những nụ cười, hiểu được hắn đã thành công trong việc anh hùng cứu mỹ nhân!

“Thiếu gia, ngài đói chưa? Đồ ăn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài trở về thôi!” Lộ Lộ ôn nhu đi đến bên cạnh thiếu gia, quan sát thiếu gia có bị thương hay không. Cái này là việc thường xuyên của nàng mỗi lần thiếu gia xong việc trở về.

“Đương nhiên là đói rồi, cũng định tối nay để ăn tiểu sao của Lộ Lộ!” Diệp Phong sủng ái mỉm cười với Lộ Lộ. Rồi hắn từ từ giới thiệu bọn người Mộng Hinh với thành viên Tư Lược đoàn.

Mộng Hinh thấy Tư Lược đoàn không chỉ có tinh linh mỹ nữa, còn có một mỹ nhân có thể phân cao thấp với mình, cảm giác thật kinh ngạc, rồi nhìn nhìn Lộ Lộ vài lần.

Nếu U Nguyệt Nhi và Tĩnh Hương giờ có mặt, Tư Lược đoàn của lão tử hiện tại sẽ có bốn vị tuyệt sắc mỹ nhân, đáng tiếc a…..Diệp Phong nhìn Lộ Lộ và Mộng Hinh, trong lòng một thoáng cảm giác tiếc nuối than. Liền lập tức kinh hãi nhắc nhở chính mình, U Nguyệt Nhi có thể trở về thông tri với Hắc Ám giáo đình, sẽ đem nhiều phiền toái đến, cho nên cần phải cẩn thận hơn!

Phân phó trung đội chế tạo làm thêm lều cho bọn người Mộng Hinh, rồi Diệp Phong bảo Lộ Lộ cùng tinh linh thị nữ chuẩn bị yến tịch, để chúc mừng bọn người Mộng Hinh gia nhập Tư Lược đoàn!

Bọn người Khải Đặc nghe thấy liền hoan hô, để đến hỗ trợ chuẩn bị. Không khí vui vẻ có thể làm cho tâm tình con người tốt hơn. Vừa thoát khỏi đại nạn, tâm tình của bọn người Mộng Hinh đang không tốt, thấy mọi người đang vui vui vẻ vẻ, tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều.

Hơn nữa, khi bắt đầu yến tiệt, đám người Mộng Hinh nếm thử những món nướng rất ngon. Khi biết được những món này do đoàn trưởng đại nhân sáng chế, cùng với việc bội phục về việc hắn có một gia thế bất phàm, cũng thập phần hân thưởng tài trù nghệ của hắn!

Lấy được lòng cũng một tuyệt sắc mỹ nhân, lại còn thêm một trăm tứ giai cực điện kiếm sĩ, Diệp Phong trong lòng không ngừng sảng khoái, nâng chén rượu lên cùng bọn Khải Đặc, Ai Đức uống cho thỏa thích!

## 60. Chương 60 - Từ Chức，thất Vọng，quái Dị

Hoàng cung Mạt La đế quốc, thư phòng quốc vương, Tĩnh Hương tâm tình đang rất xấu, cỡi điêu bay trở về, rồi báo cáo về thu nhập của Tư Lược đoàn trong lúc nàng nhậm chức phó đoàn trưởng cho quốc vương bệ hạ. Đồng thời nàng cũng xin từ chức phó đoàn trưởng!

“Thật không thể tưởng nỗi Tư Lược đoàn năm đầu tiên đã có được thu nhập như thế này?!”

Lao Nhĩ cầm tờ trình về các trương mục của Tĩnh Hương, càng đọc càng giật mình. Thêm cái việc Lôi Ân dùng ba trăm ma sủng để nâng cao khả năng chiến đấu, cũng làm cho ông có cảm giác mơ hồ. Nhờ vào thu nhập của Tư Lược đoàn năm nay thì ông ta đã có được khoảng hai trăm vạn kim tệ. Nói không quá thì không có một Tư Lược đoàn của các quốc gia khác ngay năm đầu có thể đạt được mức thu nhập nhiều như vậy!

Tên Lôi Ân này quả thật không đơn giản. Tả La đang đứng ở phía sau chỗ Lao Nhĩ ngồi, nhìn thấy trương mục mà thở dài. Y nghĩ mình lại quá xem thường tên Lôi Ân

“Tĩnh Hương, ngươi vì sao đột nhiên lại không tiếp tục nhận chức Phó đoàn trưởng nữa?” Lao Nhĩ hoảng hốt không nghĩ tới việc Tĩnh Hương không chịu tái nhậm chức phó đoàn trưởng, nghi hoặc hỏi.

Mỗi nữ nhân đều không có khả năng quên nam nhân đầu tiên của mình. Lúc rời Hồ Lô sơn cốc, trong đầu nàng luôn hiện ra những cảnh ở chung cùng Diệp Phong. Trong lòng rất mệt mỏi vì không muốn mọi người biết chuyển đã xảy ra giữa nàng và Diệp Phong. Và nàng cũng muốn dùng thời gian để mà quên nó đi. Khi nghe Lao Nhĩ hỏi xong, nàng liền lập tức cung kính quỳ xuống thỉnh cầu: “Bệ hạ, thần và Lôi Ân đoàn trưởng có chút hiểu lầm, không thể tiếp tục hợp tác. Thỉnh người cho phép thần được từ chức phó đoàn trưởng!”

“ Ngươi và Lôi Ân vì vấn đề gì mà hiểu lầm? Không thể hòa giả sao?” Lao Nhĩ tò mò hỏi.

“Cái này thuộc về tác phong sống. Bọn thần căn bản không thể ở chung được. Thỉnh bệ hạ đồng ý cho thần được từ chức!” Tĩnh Hương lần đầu tiên phải nói dối với quốc vương bệ hạ!

Tác phong sống của Lôi Ân cực kỳ hoang dâm, điều này đa số người ở đế đều đều biết rõ. Lao Nhĩ lại rất tín nhiệm Tĩnh Hương, thấy thái độ kiên quyết của nàng, không muốn tiếp tục đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng nữa. Mặc dù việc tìm người thay thế rất khó khăn, nhưng ông cũng không miễn cưỡng Tĩnh Hương, gật đầu đồng ý, rồi bảo nàng lui đi!

“ Bệ hạ, Tĩnh Hương tử tước không còn giữ chức Phó đoàn trưởng, ngài có nhân tuyển thích hợp thay thế thích hợp chưa?” Tả La nhìn Tĩnh Hương lui xuống, rồi tò mò hỏi quốc vương.

Lôi Ân là tôn tử của Lạc Khắc, muốn tìm người nhận chức phó đoàn trưởng Tư Lược đoàn, dĩ nhiên không thể dùng người của Lạc Khắc được. Nếu không thì phó đoàn trưởng đó sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Lôi Ân. Nhưng cũng không thể dùng người của Uy Nhĩ, bởi vì sợ rẳng được một vài ngày thì phó đoàn trưởng này đột nhiên chết không biết lý do.

Không thể dùng người của hai phe phái, còn dùng người mà mình tín nhiệm, thì không chừng lại giống như Tĩnh Hương không chịu được lối sống của Lôi Ân. Việc này thật sự là một điều phiền não đây. Mặc dù dù trong lòng ông có vài nhân tuyển, nhưng nhất thời không thể chọn ra người thích hợp, vì thế đành phải để việc đó sau này xem xét lại!

Sơn mạch Trác Lạc Tư, nằm ở phía tây biên cảnh của Thiên Vũ đế quốc và Mạt La đế quốc. Thế núi thì gập ghềnh khó khắn, trên trời thì mây phủ đầy, không khí dịu mát, cảnh sắc mê người. Phía sau sơn mạch cớ một cái động không đáy lớn. Đó là nơi tọa lạc của Hắc Ám giáo đình!

Hắc Ám giáo đình, bốn trăm năm trước, do Áo Kì – Bỉ Nại, cửu giai hắc ám mục sư, có huyết thống của ma tộc và nhân tộc, tập hợp một ít nhưng người có huyết thống ma tộc, tức hỗn huyết nhân, sáng lập nên. Mục đích lúc ấy, quả thật như lời của U Nguyệt Nhi, vì sợ Quang Minh giáo đình giết hại, mà âm thầm tạo nên một tổ chức để tự vệ.

Nhưng mà trải qua nhiều năm phát triển, Hắc Ám giáo đình dần dần lớn mạnh, càng ngày càng nhiều hỗn huyết nhân gia nhập. Điều này làm cho dã tâm của giáo hoàng lớn lên theo thế hệ. Chúng muốn đứng lên tiêu diệt Quang Minh giáo đình, để khiến hậu thế trong đầu thờ phụng Hắc Ám giáo đình!

Tắc Tư – Lỗ Đức Nại, bốn mươi tuổi, cửu giai hắc ám ma kiếm sĩ, là giáo hoàng hiện nhậm của Hắc Ám giáo đình. Y là hỗn huyết nhân của thiên sứ ma tộc với tinh linh tộc. Bên ngoài thì là hình dáng của đọa lạc thiên sứ, cánh đã biến thành màu đen, anh tuấn bất phàm!

So với giáo hoàng tiền nhiệm trước, dã tâm của Tắc Tư lớn hơn. Y không chỉ muốn tiêu diệt Quang Minh giáo đình, đem Hắc Ám giáo đình ra ngoài nơi sáng, mà còn muốn mở cánh cửa ma giới cấm kỵ, để đại quân của ma tộc lần nữa tiến đạp Quang Minh đại lục!

Toàn bộ kiến trúc của Hắc Ám giáo đình đượt đặt ở khe núi, diện tích có thể bằng một cái thành thị nhỏ. Thành viên của giáo đình gồm hỗn huyết nhân của nhân tộc, thú nhân, tinh linh, dực nhân, ải nhân với ma tộc. Nhưng tại đây chỉ là những thành viên trọng yếu, còn lại đều phân bố ở khắp nơi đại lục!

U Nguyệt Nhi – Thước Lạp, là một trong những nhân tuyển cho chức thánh nữ của Hắc Ám giáo đình. Khi mười sáu tuổi phu mẫu đang thi hành nhiệm vụ thì bị Quang Minh giáo đình giết chết, có thể nói nàng bây giờ coi Hắc Ám giáo đình là nhà của nàng.

U Nguyệt Nhi cưỡi bạch vũ điêu trốn từ phía sau Hồ Lồ sơn cốc, nhanh chóng bay về Hắc Ám giáo đình. Nàng hướng tới giáo hoàng để bẩm báo về việc bị Lôi Ân – Pháp Nhĩ Lôi lăng nhục, cùng với việc Lôi Ân có Hắc Ám ma kiếm, rồi thỉnh cầu giáo hoàng phái người đoạt Hắc Ám ma kiếm, đồng thời cũng vì nàng mà báo thù!

Tắc Tư không nghĩ tới U Nguyệt Nhi mất tích lại đột ngột trở về, hơn nữa còn mang về tin tức hạ lạc của Ma tộc chí bảo, Hắc Ám ma kiếm. Tâm trạng y rất cao hứng, nhưng mà có việc U Nguyệt Nhi bị Lôi Ân – Pháp Nhĩ Lôi lấy đi trinh tiết, thì cảm thấy không vui.

Theo qui định, hậu tuyển thánh nữ mà mất trinh tiết sẽ bị xử hỏa hình. Nhưng Tắc Tư lại thấy U Nguyệt Nhi mang về hạ lạc của Hắc Ám ma kiếm, hơn nữa là do bất đắc dĩ mới thất trinh, vì thế không có dùng hành hình nào. Nhưng lại tước đi tư cách hậu tuyển thánh nữ của nàng, lệnh cho nàng tạm thời ở lại giáo đình, sau này sẽ để cho người có công nạp làm thê thiếp!

Thân thể thánh nữ thì phải thuần khiết. U Nguyệt Nhi sớm đã biết được việc mất tư cách này. Nhưng mà nàng vạn lần không nghĩ tới việc mình bất đắc dĩ thất trinh, và đem tin tức hạ lạc của Ma tộc chí bảo Hắc Ám ma kiếm, giáo hoàng đã miễn không dùng hỏa hình đối với nàng, cũng không có phái người trả thù cho nàng, mà còn tặng nàng cho người có công!

Thất vọng, giờ khắc này, U Nguyệt Nhi đối với Hắc Ám giáo đình và giáo hoàng đại nhân chỉ có một chữ “ thất vọng”. Nàng một mực trung thành với giáo đình, đem về tin tức hạ lạc của Hắc Ám ma kiếm, lại còn phải trở thành thê thiếp của người có công. Việc này đó với hậu nhân tuyển thánh nữ quả thật là một sỉ nhục. Nàng thật không cam lòng!

Cùng lúc đó, vì phải đối mặt với việc ngăn chặn của bát quốc đại lục tại biên cảnh hoang nguyên, các thế lực tại Hỗn Loạn hoang nguyên đều bắt đầu thay đổi lộ tuyến. Muốn đi tới vùng thế lực ở hướng tây nam của Mạt La đế quốc, cùng với Mạt La đế quốc và Thiên Vũ đế quốc ở hướng tây, hoặc giả tới nơi biên cảnh giáp với Quang Minh đế quốc ở phương nam mà tranh thủ chỗ trống ấy. Huống chi, bọn họ có cấu kết với đám quý tộc và quan viên tham lam của các nước nơi biên cảnh. Thành thử, đa số những thế lực phạm tội sẽ lợi dụng phương pháp sử dụng khoảng đất trống, rồi thuận lợi tiến nhập nội địa của tám nước. Có lẽ chỉ có một số nhỏ là bị quân binh ở biên cảnh tiêu diệt.

Tất cả các thế lực toàn bộ rút đi, cả hoang nguyện hoàn toàn trở này ma thú nhạc viên. Thành trấn bị phá hủy, dã thú bị nuốt chửng, giống như tình hình năm trăm năm trước ở Hỗn Loạn hoang nguyên này. Nơi nơi đều ra vẻ hoang vu, không hề có một bóng người!

Và có nhiều điều mà con người không thể lý giải, ma thú lại có thể phân bố một cách có trật tự như vậy. Những ma thú biết bay thì toàn bộ tập trung ở bắc bộ, còn lại thì tập trung ở nam bộ. Giải đất ma lâm khủng bố tại trung tâm thì không có một bóng dánh ma thú nào. Tất cả ma thú đều tránh nơi này như tránh ôn dịch, tuyệt không ghé qua nơi này!

Hơn nữa, Bạo Sa cửu đầu hoàng không còn tiếp tục dẫn đám ma thú xâm phạm bát quốc, mà chỉ chiếm cứ Hỗn Loạn hoang nguyên, và không có một động tĩnh nào. Điều này làm cho tám nước tạm thời yên ắng. Giờ thì tất cả bắt đầu suy đoán về những hành vi quái dị của đám ma thú này

## 61. Chương 61- Ma Kiếm Nhận Chủ

Hồ Tĩnh Ba, nằm tại trung tâm của Mạt La đế quốc, cách đế đô chừng ba trăm dặm về hướng đông bắc. Mặt hồ rộng lớn rất phẳng lặng, dòng nước trong suốt có thể thấy đáy, dọc ven bờ hồ là những hàng cây rậm rạp, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Hoàng hôn phủ xuống, ánh nắng còn sót lại rọi trên mặt hồ, phản chiếu lại từng mảnh kim quang lấp lánh rất đẹp mắt. Điều duy nhất làm chướng mắt vào lúc này chính là cảnh Diệp Phong cùng với Lộ Lộ và Mộng Hinh đang nghịch nước trong hồ, phá hỏng đi sự thanh tĩnh bình lặng vốn có của mặt hồ.

Ở khoảng đất trống phía sau ba người là bọn bốn người Lạp Phỉ Nhĩ, Ai Đức, Ba Nhĩ và Lạc Tư. Bọn họ đang chỉ huy trung đội chú tạo, tinh linh thị nữ, bạch lang phụ nhân, cùng với bọn cực điện kiếm sĩ Luân Địch nổi lửa nấu cơm tại doanh địa.

Tiểu Hắc và Lam Lam đang nghịch nước ở bên trái của ba người. Bọn chúng không ngừng tát nước lẫn nhau, miệng thì kêu chí chóe luôn miệng, khiến cho không khí của bờ hồ rất náo nhiệt. Hai mươi bạch lang kỵ sĩ chuyên việc phụ trách tuần đêm tại Hồ Lô cốc thì lúc này đều thủ sẵn Tam tiết cương côn bên mình mà đi tuần tra khắp nơi.

Từ lúc tiến sâu vào trong lãnh thổ của Mạt La đế quốc, Diệp Phong đã hào phóng phân phát cho mỗi một nữ nô của nhân tộc một trăm kim tệ, rồi để cho các nàng tự do đi tìm tương lai cho chính mình. Vì Tư Lược đoàn không có nơi trú địa nhất định, nên việc mang các nàng theo sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một gánh nặng.

Và để rèn luyện thêm cho bốn trung đội chủ lực cùng với năng lực đơn độc tác chiến, Diệp Phong đã thả đi các nữ nô thuộc nhân tộc, đồng thời cũng phái Liệp Diễm, linh ngưu, bạch lang tam trung đội ra ngoài, và hạ lệnh cho họ dọc đường đến đế đô phải tìm kiếm những thế lực phạm tội đào thoát khỏi Hỗn Loạn hoang nguyên đã trốn đến Mạt La đế quốc để trừ đi. Còn Kiệt Nã Tư thì thống lĩnh một nửa số thành viên của trung đội tinh linh, đi theo ba trung đội chủ lực để phụ trách vấn đề liên lạc.

U Nguyệt Nhi đã đào tẩu, nên cũng không cần phải đề phòng Hắc Ám Giáo Đình thần bí nữa. Còn lại nửa số tinh linh xạ thủ, hầu như ngày nào cũng đều giám thị những khách bộ hành có khả năng uy hiếp đến cả đoàn trong vòng năm mươi dặm. Các nàng hợp cùng với hai mươi bạch lang kỵ sĩ, kiến tạo nên một mạng lưới tuần tra chặt chẽ từ trên không lẫn trên bộ, cho dù có địch nhân xâm phạm thì đội ngũ cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị ứng phó.

“Ha ha…...Đoàn trưởng, cái trò ném đá này cũng hay ho đó chứ.” Mộng Hinh học theo cách Diệp Phong thủ thế, rồi ném cho viên đá trượt đi trên nước, lòng cảm thấy hứng thú vô cùng.

“Chỉ cần nàng thích, sau này sẽ có dịp chơi tiếp.” Diệp Phong nheo nheo mắt nhìn Mộng Hinh, vui vẻ đáp lời. Lộ Lộ lúc này vừa ném một viên đá đi, đôi mắt sáng tỏ nhìn thần sắc si mê của thiếu gia mà thấy buồn cười.

Mộng Hinh nhìn thấy thần thái si mê của Đoàn trưởng đại nhân, chỉ mỉm cười không nói gì. Trải qua thời gian ở chung với nhau suốt cả lộ trình từ đông bắc đến trung bộ, Mộng Hinh rất thích thú đối với sự náo nhiệt của Tư Lược đoàn, mà mọi người ở đây cũng rất dễ thân cận và hòa hợp.

Đối với cái loại ánh mắt si si mê mê như của Đoàn trưởng thì Mộng Hinh đã từng gặp nhiều, tất nhiên là biết rõ ý đồ đằng sau vẻ si mê đó. Nhưng nàng chẳng những không tỏ ra bất mãn, mà trái lại còn rất cảm kích sự chiếu cố rất nhiệt tình của Đoàn trưởng. Giả như Đoàn trưởng có thể chuyên tâm theo đuổi nàng mà không màng đến những nữ nhân khác, có lẽ nàng sẽ không ngại trở thành nữ nhân của hắn.

Trong khoảng thời gian sống chung vừa qua, Mộng Hinh cũng bắt đầu hiểu được chút ít về Đoàn trưởng. Nàng biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Lộ Lộ, cùng với những sự việc kinh người của hắn ở bên ngoài. Hắn là một nam nhân có thực lực mạnh, vì vậy, việc hắn có ấn tượng tốt và rất nhiệt tâm với nàng là một chuyện tốt. Đây quả là một cơ hội hiếm có, nhưng nếu hắn muốn có được nàng thì điều kiện tiên quyết là chỉ có thể có một nữ nhân duy nhất là nàng.

Nữ nhân vốn không cần gì nhiều, chỉ cần mỗi tối có thể được an ủi chiếu cố là được rồi. À, lời này ta đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Kệ bà nó, hắc hắc, mỹ nhân Mộng Hinh này có hảo cảm với ta, ta nhất định phải tìm cơ hội chiếm hữu nàng mới được. Diệp Phong nhìn Mộng Hinh mỉm cười tươi rói, thần sắc rất giống một lão trư, rồi tự nhủ trong lòng như thế.

Sau khi nhanh chóng khảo sát doanh địa, thì thức ăn cũng vừa vặn được nấu xong. Diệp Phong phái mấy ải nhân đi triệu hồi những Bạch Lang kỵ sĩ đang tuần tra trở về, rồi cùng đến dự buổi tiểu yến tại doanh địa.

Ngồi thưởng thức rượu trái cây của Mạt La đế quốc, Diệp Phong ngầm quan sát ba mươi mốt bạch lang phụ nhân và mười một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi trong tương lai sẽ trở thành các bạch lang thiếu niên anh dũng. Sau đó hắn quay sang phân phó cho bạch lang kỵ sĩ Hy Ân hướng dẫn mười một đứa bé đó đến bên những chiếc xe ngựa đang nhốt ba mươi hai con Tật Phong cự lang còn dư mà lấy đi mười một tố ma sủng, để bọn chúng sử dụng. Những đứa bé này sẽ lập thành một tiểu đội, có thể học hỏi Ngự Phong quyết và Vô Tình Tứ Tuyệt côn, sau này sẽ theo Hy Ân tham gia vào các công tác tuần tra.

Hy Ân hiện nay có trong tay hai mươi bạch lang kỵ sĩ do gã chủ quản, và những bạch lang kỵ sĩ này đều đã luyện qua Trung Hoa võ học. Do bởi vì nhân số trong đoàn quá đông, nên đội tuần tra bị thiếu nhân lực, lúc nào cũng cần có thêm người. Giờ đây nghe được Đoàn trưởng đại nhân giao cho hắn thêm mười một bạch lang thiếu nhi phối hợp với ma sủng và rèn luyện thêm võ học, nhất thời quá cao hứng mà để lộ cảm xúc ra ngoài, rồi cảm kích nhận lệnh lui ra. Cả Tư Lược đoàn đều cảm nhậc được rằng Đoàn trưởng đối với những bạch lang nhân này thật là hết lòng chiếu cố.

Từ khi Luân Địch và các Cực Điện kiếm sĩ biết được các thành viên của Tư Lược đoàn đều học được võ công cường hãn từ Đoàn trưởng này, nên gã vô cùng hâm mộ. Hơn nữa, bấy lâu nay các loại ma sủng chỉ do các vị Đoàn trưởng sử dụng, nhưng giờ đây lại thấy Đoàn trưởng này phân phát ma sủng cho bạch lang nhân, thì gã lại càng thập phần ngưỡng mộ.

Mộng Hinh nhìn thấy thần tình của những vệ sĩ của mình thì liền hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Không chỉ có bọn họ hâm mộ mà thôi, cả nàng cũng rất hâm mộ và khâm phục bản lĩnh của Diệp Phong, thế nhưng vẫn phải tuân thủ mọi điều luật của binh đoàn cường hãn này.

Diệp Phong trông thấy thần tình ngưỡng mộ của Luân Địch và các Cực Điện kiếm sĩ thì trong lòng rất đắc ý, chỉ cần bọn họ nảy sinh lòng ngưỡng mộ với mình thì sau này sẽ không khó thu phục bọn họ. Bọn họ là những nhân tài khó kiếm, lại rất trung thành, tất nhiên Diệp Phong sẽ không bỏ qua cơ hội thu phục bọn họ. Chỉ cần hắn có thể khiến cho Cực Điện kiếm sĩ đổi kiếm sang đao, rồi theo Ai Đức tu luyện Lôi Đình quyết và Lôi Đình tam thức, đến lúc đó thì hắn sẽ có thêm một cánh quân biết sử dụng Đại Khảm đao, rồi để cho bọn họ lập thành lôi đình trung đội, thật là tuyệt, hắc hắc.

Sau khi mọi người ăn uống no say xong, thì cũng là lúc màn đêm phủ xuống mặt đất hoàn toàn. Diệp Phong đích mắt trông thấy mười một bạch lang thiếu nhi cùng với mười một con Tật Phong cự lang hoàn tất việc nhận chủ xong thì mới cao hứng cùng với Lộ Lộ trở về doanh trướng của mình.

Tại Quang Minh đại lục, việc tỳ nữ hầu hạ chủ nhân qua đêm cũng là lẽ thường. Đối với những sự tình thế này thì Mộng Hinh cũng đã thấy nhiều, và nàng vốn cũng không để ý đến, nhưng sau khi sống chung một thời gian, nàng phát hiện ra Đoàn trưởng đối với nàng tỳ nữ Lộ Lộ này đặc biệt tốt. Mặt khác, các thành viên của Tư Lược đoàn đối Lộ Lộ cũng rất cung kính. Nếu không phải chính mắt nàng trông thấy Lộ Lộ hàng ngày vẫn làm công việc của một tỳ nữ thì nàng căn bản không thể biết được thân phận tỳ nữ của Lộ Lộ.

Trước sự hầu hạ của Lộ Lộ, Diệp Phong nhàn nhã rửa sạch tay chân mặt mũi một phen, rồi thò tay vào Không Gian Giới Chỉ lấy ra thanh Hắc Ám ma kiếm, chuẩn bị cho ma kiếm lấy máu nhận chủ.

Hàng đêm bầu bạn với thiếu gia, Lộ Lộ sớm đã biết hắn muốn dung hợp với Hắc Ám ma kiếm, giờ đây lại thấy thiếu gia lấy ma kiếm ra, liền lo lắng hỏi: “Thiếu gia, ngài vốn tu luyện chánh khí mà, nếu bây giờ lại để cho ma kiếm nhập thể, lỡ như có ảnh hưởng không tốt thì làm sao?”

“Đừng lo lắng, ma kiếm đối với ta vốn không có ảnh hưởng gì, nên việc dung hợp món bảo bối này vào cơ thể của ta là một chuyện tốt.” Diệp Phong còn chưa nói cho Lộ Lộ biết việc mình cũng kiêm tu luôn cả ma khí, chỉ mỉm cười khuyên Lộ Lộ yên tâm, rồi cắt nhẹ ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên thân ma kiếm.

Liền ngay lúc đó, giọt máu trên thân ma kiếm lóe lên một đạo hồng quang rồi biến mất vô tung vô ảnh, còn ma kiếm thì hóa thành một đạo hắc quang, lượn quanh thân thể Diệp Phong một vòng, và sau đó thì tiến nhập vào cơ thể của hắn.

“Ha ha, cảm giác thật là thoải mái!” Sau khi Hắc Ám ma kiếm nhập thể, Diệp Phong cảm thấy có sự thoải mái và thân thiết vô cùng, đồng thời, cũng không cảm thấy bất cứ một ảnh hưởng không tốt nào. Lộ Lộ thấy thế thì thở phào nhẹ nhỏm, vừa định lên tiếng nói gì thì thấy Diệp Phong đột nhiên nhíu mày, rồi ngồi xếp bằng xuống đất, vận khởi Thiên Địa Chí Tôn công lưu chuyển khắp toàn thân.

Lộ Lộ trước kia vẫn thường thấy thiếu gia luyện công, nhưng vì lúc này thiếu gia vừa mới dung hợp Hắc Ám ma kiếm, liền phải nhíu mày vận công, trên sắc mặt lại hiện ra nét đau đớn, bất giác khiến cho phương tâm của nàng thập phần lo lắng. Tuy nhiên, nàng biết hắn phải luyện công nên không dám quấy rầy, chỉ ngồi một bên hết sức lo lắng cho hắn.

Diệp Phong lúc này có lẽ cũng có hơi hối hận việc đã dung hợp Hắc Ám ma kiếm, bởi vì sự thoải mái và cảm giác thân thiết lúc ban đầu đã không còn nữa, mà ma khí trong cơ thể hắn lúc này đột nhiên tăng trưởng gấp đôi, khiến hắn không thể khống chế. Luồng chánh khí trong người hắn bị chèn ép một cách điên cuồng, lúc này lại không thể bì với luồng ma khí mạnh mẽ, thế nhưng luồng chánh khí đó lại có thể hấp thu quang minh nguyên tố từ bên ngoài rồi đưa vào nội thể của hắn để chuyển hóa từ từ. Tuy điều đó khả dĩ có thể chống đỡ với luồng ma khí, nhưng lại khiến cho cơ thể của hắn đau đớn vô cùng, buộc phải vận công ngăn trở.

Đây chính là tình huống Thiên Địa Chí Tôn công đột phá tầng thứ tư mà tiến vào tầng thứ năm, chỉ là trong lúc này lại có chỗ bất đồng, bởi vì nếu trong lúc bình thường mà tu luyện cho đến lúc hai luồng chánh khí và ma khí cùng kiềm chế lẫn nhau một cách tự nhiên, thì mới có thể cùng lúc hấp thu quang minh nguyên tố ở bên ngoài để đưa vào cơ thể. Còn hiện nay thì chỉ là luồng chánh khí hấp thu quang minh nguyên tố để đối kháng với sự chèn ép của ma khí, căn bản là không đúng với công pháp và lý thuyết, nếu có điều sai trái, thì Diệp Phong hẳn là sẽ phải dừng lại ở tầng thứ tư, vĩnh viễn không bao giờ thăng tiến được nữa, lại còn tùy thời tùy khắc mà phải gánh chịu lấy sự đau đớn dày vò như trong lúc này.

## 62. Chương 62 - Tá Kiếm Chi Cố, Chánh Ma Sơ Hợp

Chánh khí càng lúc càng hấp thu thật nhiều nguyên tố quang minh từ bên ngoài, Lộ Lộ lúc này đã thấy được luồng khí thể màu trắng toát ra từ người thiếu gia rất mãnh liệt. Trước kia, nàng chưa bao giờ trông thấy hiện tượng thế này, nên giờ đây nàng đã ràn rụa nước mắt vì lo cho thiếu gia sẽ có nguy hiểm.

“A…....đau quá…....lạnh…...lạnh chết lão tử…...a…....”

Chánh ma nhị khí ở trong người đang tranh đấu điên cuồng, khiến cho Diệp Phong bị chiết ma hành hạ rất thống khổ, thật không muốn sống nữa. Hắn lúc này không vận công được nữa, mà chỉ đưa hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết.

“Thiếu gia, thiếu gia, ngài làm sao vậy? Làm sao vậy…....?” Lộ Lộ thấy cảnh đó lập tức khóc rống lên, bước đến sát bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn lăn lộn đau đớn mà không biết làm sao để hỗ trợ hắn.

Người ở bên ngoài trướng nghe tiếng kêu la đau khổ của Đoàn trưởng đại nhân, Lạp Phỉ Nhĩ, Ai Đức, Ba Nhĩ, Lạc Tư, và Mộng Hinh năm người lập tức giật mình, cùng xông cả vào. Khi vào tới nơi thì họ mới phát hiện ra thần tình thống khổ của Đoàn Trưởng, lăn lộn trên đất kêu la rất đau đớn, ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc không hiểu tại sao cả.

“Lộ Lộ, lão đại sao lại như thế?” Gã mập Ai Đức lên tiếng hỏi Lộ Lộ.

“Ta không biết, thiếu gia lấy máu dung hợp Hắc Ám ma kiếm, rồi đột nhiên biến thành như vậy.” Lộ Lộ vừa kinh hoảng vừa khóc nói.

“Cái gì? Lão đại dung hợp Hắc Ám ma kiếm sao? Hắn bị điên chắc?” Ai Đức kinh hãi bật thốt lên. Lạp Phỉ Nhĩ và Ba Nhĩ cũng đều giật mình.

“Đoàn trưởng đại nhân có Hắc Ám ma kiếm ư?” Lạc Tư và Mộng Hinh đều không tin nhìn sang bọn Lộ Lộ bốn người. Ngoài những người có mặt tại rừng long não (chương thụ sâm lâm) ngày trước, còn lại những thành viên khác của Tư Lược đoàn đều không hay biết được Đoàn trưởng đại nhân lại sở hữu Ma tộc chí bảo, Hắc Ám ma kiếm.

“Lúc này không phải là lúc giải thích sự việc. Trước hết hãy nghĩ biện pháp để giúp lão đại thoát ly sự thống khổ cái đã.” Ai Đức nhìn hình dáng lăn lộn đau khổ của lão đại, cố dùng hai tay cào bứt lấy đầu mà rít gào không ngớt.

Lúc này, chánh khí đã hấp thu cũng đủ nguyên tố quang minh từ bên ngoài rồi chuyển hóa thành chánh khí để ngăn cản sự chèn ép của ma khí, nhưng rồi luồng chánh khí đó bắt đầu xoay chuyển tình huống mà quật trở lại lấn át luồng ma khí. Ma Khí không cam lòng yếu thế, cũng bắt đầu hấp thụ nguyên tố hắc ám từ bên ngoài để chuyển hóa thành ma khí.

Diệp Phong phát hiện nhị khí đồng thời hướng ra bên ngoài mà hấp thụ chánh khí và ma khí, sự đau đớn trong người cũng từ từ ổn đỉnh lại. Hắn nghĩ đến việc nhị khí đồng thời hấp thụ nguyên tố, tất sẽ có hy vọng tiến nhập vào tầng thứ năm. Vì vậy nên hắn cố nhịn đau, nói với Lộ Lộ:

“Thiên…...địa…....chí tôn công…...của ta…....phải có đột phá…...các ngươi…...hãy…....ra ngoài trước đi.”

“Thiếu gia…....” Lộ Lộ nhìn bộ dạng đau đớn của thiếu gia, trong lòng giống như là bị kim đâm rất khó chịu. Nghe thiếu gia nói Thiên Địa Chí Tôn công phải có đột phá thì tâm tình tràn ngập sự quan thiết, rồi cùng với bọn Ai Đức các người kéo nhau rời khỏi doanh trướng, chỉ để lại một mình Diệp Phong vẫn đang lăn lộn trên đất.

“Ai Đức, hãy mau nói cho ta biết, tại sao Đoàn trưởng lại có Hắc Ám ma kiếm?” Chú tạo phong tử Lạc Tư vừa ra khỏi doanh trướng, liền tò mò hỏi Ai Đức. Mộng Hinh cũng lộ ra thần sắc tò mò muốn biết.

Các thành viên của Tư Lược đoàn đang vây quanh bên ngoài doanh trướng lúc này nghe Lạc Tư hỏi vậy cũng đều giật mình, mở to hai mắt như không tin tưởng vào tai mình. Làm cách nào mà Đoàn Trưởng có được Hắc Ám ma kiếm?

Các thành viên của Tư Lược đoàn trong thời gian gần đây đối với Mộng Hinh rất gần gũi, thân thiện, vì vậy Ai Đức thấy việc này đã bị tiết lộ liền đem mọi việc xảy ra tại rừng long não và làm thế nào lấy được Hắc Ám ma kiếm mà kể ra tất cả.

“Ải nhân thần ở trên cao, Đoàn Trưởng đã cầm vào Hắc Ám ma kiếm nhưng không bị chuyện gì, mà hắn lại tu luyện chánh khí, tất có đồng nguyên Quang Minh đấu khí. Điều đó cầm chắc là tử đối đầu xung khắc với lại nguyên tố của Hắc Ám ma kiếm. Vậy mà cũng có việc gì, thật là không thể tin nổi…..…..”

Thần tình của Lạc Tư giống như là vừa phát hiện ra một sự kiện kỳ quái nhất thiên hạ, chỉ lẩm bẩm tự nói với mình, trong tâm nảy sinh lòng tò mò, muốn xem cho biết thanh Hắc Ám ma kiếm trong truyền thuyết kia rốt cuộc lại có hình dáng như thế nào.

Những ải nhân còn lại cũng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng rất muốn được kiến thức thanh thần khí trong truyền thuyết kia. Chỉ có Mộng Hinh là người kinh hãi nhất khi biết được Đoàn trưởng tu luyện đồng nguyên Quang Minh đấu khí mà khi cầm đến thanh ma kiếm lại không bị việc gì.

Chánh ma nhị khí càng đấu càng hung, nguyên tố quang minh và nguyên tố hắc ám từ bên ngoài vẫn không ngừng bị hút vào cơ thể Diệp Phong một cách điên cuồng, rồi chuyển hóa thành chánh ma nhị khí tranh đấu lẫn nhau, khiến cho khắp nơi trong toàn thân Diệp Phong đều đau nhức vô cùng.

“A…..…..…..”

Áp lực của sự đau đớn quá mạnh, khiến cho Diệp Phong chịu không nổi, phải há miệng rống lên một tiếng để phát tiết. Ngay vào lúc này, hai luồng chánh ma nhị khí trong nội thể của hắn đột nhiên hùng dũng bộc phát ra bên ngoài hết một nửa, rồi vây quanh lấy thân người hắn, hòa lẫn vào nhau mà tạo thành một luồng kình phong mạnh mẽ, châm chích lẫn nhau, vận tốc đạt tới cực điểm, rồi biến mất vô tung.

“Thành công rồi ư? Ta đã tiến vào tầng thứ năm của Thiên Địa Chí Tôn công rồi sao?”

Hai luồng chánh ma nhị khí vừa rời thân rồi biến mất, còn hai luồng chánh ma nhị khí còn lại trong nội thể thì lập tức dừng lại, quấn lấy nhau rồi hạ xuống ngưng tụ tại đan điền, so với trước kia còn có vẻ sung mãn hơn. Đây chính là dấu hiệu Thiên Địa Chí Tôn công tiến vào tầng thứ năm, biểu thị chánh ma nhị khí của hắn bước đầu dung hợp với nhau. Chỉ có điều, nếu muốn dung hợp triệt để hai luồng chân khí này thì phải đợi hoàn thành tầng thứ tám rồi tiến vào tầng thứ chín, như vậy mới mong có thể đạt được.

“Thiếu gia, ngài không sao chứ?”

Lộ Lộ ở bên ngoài đã thấy hắc bạch khí thể phá trướng bay ra rồi tiêu thất, nên khẩn trương chạy vào xem xét tình trạng của hắn, Lạp Phỉ Nhĩ, Ai Đức, Ba Nhĩ, Mộng Hinh, Lạc Tư năm người cũng theo vào sau.

Lúc này Diệp Phong đang đảo ngược thân người mà vận khí hành công ngay trên mặt đất, vừa thấy vẻ mặt quan hoài của Lộ Lộ, hắn liền xoay người ngược trở lại, hạ thân xuống đất, thong thả cười nói: “Không sao nữa rồi, ta đã vượt qua cửa ải khó khăn, và đã tiến vào cảnh giới tầng thứ năm của Thiên Địa Chí Tôn công.”

“Hắc, thật là nhân họa đắc phúc, chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại!” Ai Đức thấy Diệp Phong chẳng những là được an toàn vô sự mà lại còn thăng tiến võ công, nên cực kỳ vui vẻ, vội vàng chúc mừng thiếu gia được tăng cường thực lực.

“Đó chẳng qua là nhờ vào sự ảnh hưởng của ma kiếm, rồi tình cờ tiến nhập vào cảnh giới của tầng thứ năm. Tất cả mọi việc đều xuất hiện ngoài ý muốn. Trong cơ thể của ta giờ đây ngoài chánh khí ra thì còn có ma khí do sự tồn tại của ma kiếm.”

Sau khi biết mọi người đã nhìn thấy ma khí từ trong người của mình bức thoát ra, Diệp Phong liền viện đại một lý do để tiếp tục giấu diếm nguyên nhân trong người hắn có ma khí.

“Cái gì? Chánh khí và ma khí cùng tồn tại? Nói một cách khác là trong cơ thể của ngươi hiện nay sở hữu nguyên tố của hai luồng chân khí tương phản nhau là quang minh và hắc ám?” Mộng Hinh hỏi Diệp Phong với giọng khó tin.

“Điều này thật là khó tin, làm sao mà nguyên tố của quang minh và hắc ám lại có thể cùng ở trong một cơ thể?” Lạp Phỉ Nhĩ, Lạc Tư, Ai Đức, Ba Nhĩ nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận được sự thật này.

Chỉ có Lộ Lộ vì thấy thiếu gia không việc gì thì mới bình tâm lại, không hề để ý đến vấn đề của nhị khí, nàng chỉ cần thiếu gia không gặp chuyện gì hung hiểm, còn những việc khác đều không quan trọng.

Diệp Phong nhìn thần tình không tin tưởng của Mộng Hinh và đám năm người của Ai Đức, liền xòe năm ngón tay phải hơi chếch lên trên, từ lòng bàn tay ngưng tụ ma khí rồi xuất ra một quả hắc cầu, dùng sự thật để chứng minh và khiến cho bọn họ tin tưởng.

“Ối trời ơi, Đoàn trưởng ngài không phải là thần linh xuất thế đó chứ?”

Quang Minh đại lục từ trước tới nay chưa từng có một cường giả nào có thể đồng thời kiêm luyện hai luồng chân khí, bởi vì chúng luôn đối chọi với nhau. Giờ đây, Đoàn trưởng đại nhân lại có thể đồng thời kiêm tu quang minh và hắc ám chân khí, lập nên kỳ tích. Lạc Tư hết sức sùng bái đối với Đoàn trưởng, lòng tin đó giống như lưu thủy hành vân (nước chảy mây trôi), liên miên không dứt, thậm chí còn hoài nghi Đoàn trưởng chính là thần thánh nữa.

“Hắc hắc, ngươi đã trông thấy tượng thần giống như ta rồi sao?” Diệp Phong nhìn thần sắc sùng bái của Lạc Tư mà bật tiếng cười vang, có vẻ hơi vô sỉ một chút, trên mặt cũng lộ ra thần tình đắc ý vô cùng.

Lộ Lộ và Mộng Hinh thấy thần sắc hý hửng của hắn, bất giác không nhịn được mà phải phì cười. Hai người thấy hắn có thể sở hữu được cả chánh ma nhị khí thì đều cao hứng giùm cho hắn. Còn Ai Đức và Ba Nhĩ thì lại càng vui mừng hơn.

“Đoàn Trưởng, có thể cho ta xem qua Hắc Ám ma kiếm được chăng?” Lạc Tư thành khẩn thỉnh cầu. Diệp Phong thấy thế liền hơi cúi đầu, trong lòng nổi lên ý niệm triệu hoán, ngay lúc đó liền có một đạo hắc ảnh chớp lên, thanh Hắc Ám ma kiếm lập tức xuất hiện trong tay lão.

Lạc Tư không có đại năng lực như Đoàn Trưởng nên không dám cầm lấy thanh Hắc Ám ma kiếm, chỉ có thể mở mắt thật to mà quan sát thanh thần khí trong truyền thuyết này. Mộng Hinh cũng là người chưa từng thấy qua Hắc Ám ma kiếm, cũng tò mò bước theo quan sát.

## 63. Chương 63 - Cầm Thú Nam Tước Trọng Hồi Đế Đô

Sáng sớm, các vùng phụ cận của trung tâm đế đô Mạt La đế quốc vừa trải qua một cơn mưa phùn, lúc này sắc trời hôn ám, trong làn không khí trong lành có pha lẫn mùi bùn đất, chợt một làn gió nhẹ thổi qua, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Cư dân đế đô đang lục tục bày biện hàng quán ra để bắt đầu buôn bán. Hôm nay bọn họ có kẻ vừa nghe hoặc thấy được nam nhân khiến cho bọn họ sợ nhất, Cầm Thú Nam Tước.

Đúng vậy, chính là Cầm Thú Nam Tước. Hắn đã về tới đế đô và còn mang theo Bạch Lang nhân, ải nhân, cùng với tinh linh mỹ nữ. Với tác phong cố hữu hàng ngày của Cầm Thú Nam Tước, những lang nhân, ải nhân và tinh linh mỹ nữ này hẳn đều là những người vô tội bị hắn bắt về làm nô lệ.

Người nhiều thì lời tạp cũng nhiều, thật có nhiều người không thể tưởng rằng Cầm Thú Nam Tước vừa về đến đế đô thì cư dân đã hoảng sợ mà đồn đãi ầm cả lên, khiến cho sự việc này cứ như là sóng thủy triều, nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Trái ngược lại với sự kinh hoảng của cư dân, Lạc Khắc tể tướng ngày hôm nay thật đúng là cười không ngậm miệng lại được. Ông ta đã đích thân ra cửa nghênh đón tôn tử của mình hồi phủ, rồi kéo hắn vào thẳng đại sảnh hỏi này hỏi nọ không ngớt, khiến cho Diệp Phong phải trả lời bở hơi tai.

Hồ Tĩnh Ba cách đế đô không xa, đêm hôm qua Diệp Phong dung hợp Hắc Ám ma kiếm khiến cho Thiên Địa Chí Tôn công có sự đột phá, vì tránh cho việc kiêm tu nhị khí hấp dẫn sự chú ý của ngoại nhân nên hắn đã hạ nghiêm lệnh không cho thành viên của Tư Lược đoàn tiết lộ ra ngoài. Rồi ngay trong đêm liền thống lĩnh mọi người rời khỏi Tĩnh Ba hồ mà chạy về đế đô.

Tể tướng phủ chính là nơi chốn của mình, Ba Nhĩ là người rất quen thộc địa hình ở đây nên lãnh mệnh của Diệp Phong mà đi an bài cho bọn người của Lạp Phỉ Nhĩ, Lạc Tư, và Mộng Hinh đến ở những khu phụ cận bên cạnh thiếu gia biệt viện. Còn Ai Đức thì đã sớm về gặp song thân.

“Ha ha, quai tôn, con quả thật là có bản lãnh, đã thu hoạch được hơn ba trăm ma sủng, tương đương với một khoảng tài phú khá lớn đấy!”

Sau khi Lạc Khắc nghe Diệp Phong kể lại mọi việc, hiểu được sự thu hoạch trong thời gian gần đây của hắn thì trong lòng rất lấy làm tự hào.

“Lão đầu tử, gia gia hiện nay có bao nhiêu kim tệ? Sự chi dụng của Tư Lược đoàn khá là tốn kém, tiểu tôn bây giờ chỉ có một trăm vạn, nhưng sẽ phải cống nộp lên cho quốc vương một nửa. Nếu lấy ma sủng để thay thế kim tệ thì thật là uổng phí, chi bằng cứ cho hộ vệ trong phủ sử dụng chúng, như vậy sẽ có thể tăng cường thực lực bảo vệ an toàn cho gia gia.” Diệp Phong trong lòng thấy khoan khoái vui vẻ, nghiêng đầu nói nhỏ với Lạc Khắc.

“Không có vấn đề gì, việc đó ngươi không cần phải quan tâm, gia gia sẽ xuất ra cho ngươi ngay hai trăm vạn kim tệ.” Lạc Khắc thấy quai tôn biết quan tâm đến mình, trong lòng lão rất an ủi, nên thập phần cao hứng nói tiếp: “Được rồi, lần này rời khỏi Hỗn Loạn hoang nguyên, ngươi định phát triển Tư Lược đoàn thế nào?”

“Tạm thời, tiểu tôn vẫn chưa nghĩ đến việc phát triển của Tư Lược đoàn về sau này. Trước tiên hãy nghỉ ngơi vài ngày nữa đã!” Diệp Phong nghe Lạc Khắc nói có tiền thì lập tức cao hứng ứng thanh, đưa tay nhận lấy kim tệ, nói thêm vài câu nữa rồi cáo từ. Hắn đến gặp Lộ Lộ và Mộng Hinh rồi đưa các nàng đến nơi nhốt giữ ma thú, lựa ra hai con Quang Minh bạch vũ điêu, rồi để cho các nàng tiến hành việc ký nhận chủ.

Mộng Hinh tự nhiên có được một con phi hành ma sủng, trong lòng thập phần cao hứng, nên nở nụ cười rất tươi. Diệp Phong thấy thế liền nhân cơ hội này mà châm chọc hai nàng, khiến cả hai đều bật cười khúc khích rất đáng yêu.

Quang Minh bạch vũ điêu mặc dù chỉ là lục giai ma sủng, nhưng chúng có thể chở chủ nhân bay trên không. Diệp Phong để cho hai nàng thu nhận loại ma sủng này, vốn là có hai chủ ý, thứ nhất là sẽ giúp cho hai nàng có phương tiện giao thông, thứ hai là khi cần thiết tất chúng sẽ có thể cứu mạng các nàng. Sở dĩ hắn chưa ký nhận với loại ma sủng này là bởi vì cấp bậc của lục giai ma sủng còn quá kém, hắn chưa vừa nhãn.

Lần này trở về đế đô, tất phải đi bái kiến quốc vương và dâng nộp thu nhập. Diệp Phong vui đùa cùng hai nàng một lúc, rồi rời phủ đệ để nhập cung. Trên đường đi, cư dân gặp được hắn thì đều hoảng sợ, cúi mặt xuống không dám nhìn hắn, nhưng hắn cứ lờ đi mà tiến thẳng vào cung, cầu kiến quốc vương bệ hạ.

Lao Nhĩ đang bận rộn tại thư phòng, khi biết được Nam Tước Lôi Ân cầu kiến, y lập tức hạ lệnh cho thị vệ đưa hắn vào.

“Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ tham kiến quốc vương bệ hạ!” Diệp Phong vừa vào thư phòng, thấy Tả La đang đứng ở bên trái quốc vương, liền dùng nghi lễ của giới quý tộc, cúi người tham kiến.

“À, à, trẫm nghe Tĩnh Hương báo lại, gần đây Nam Tước Lôi Ân đã có thu hoạch rất phong phú!” Lao Nhĩ mỉm cười nhìn Diệp Phong nói.

“Đây đều là do bệ hạ ân tứ nên hạ thần mới có được ngày nay!” Diệp Phong trong lòng nghĩ đến Tĩnh Hương, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười trả lời, rồi sau đó dâng nộp lên hai trăm vạn kim tệ.

Vị quốc vương nào cũng ưa thích thần tử làm được việc. Đối với vị Đoàn Trưởng Tư Lược đoàn này chỉ trong năm đầu tiên mà đã có thể dâng nộp lên hai trăm vạn kim tệ, tất nhiên là Lao Nhĩ rất hân thưởng. Mặc dù tác phong sinh hoạt và phẩm tính của vị thần tử này không được tốt lành gì, nhưng chỉ cần hắn hữu dụng thì ông ta có thể tiếp tục sử dụng vị thần tử này, để hắn mang đến thêm nhiều điều ích lợi cho ông ta.

“Lôi Ân, ngươi đối với việc ma thú tàn phá Hỗn Loạn hoang nguyên thì có cái nhìn thế nào?” Lao Nhĩ hỏi Diệp Phong.

“Bệ hạ, thần còn suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này, nhưng có lẽ việc ma thú đột nhiên lại có nhiều hành động quái dị hẳn là có nguyên nhân.” Diệp Phong mỉm cười trả lời.

“Thật là đáng tiếc, không ai có thể biết nguyên nhân mà ma thú tàn phá Hỗn Loạn hoang nguyên. Chỉ việc phòng bị chúng nó cũng đã khiến ta rất nhất đầu rồi a!” Lao Nhĩ lắc đầu cảm khái nói, rồi không nhắc đến đề tài đó nữa, thấy Diệp Phong vô sự thì cùng hắn nói vài câu chuyện phiếm nữa rồi cho hắn lui ra.

“Tiểu tử này e rằng khó có thể kiềm chế sự khoa trương được. Vốn tưởng rằng hắn là người có đầu óc, thật không ngờ hắn lại không hề nghĩ tới vấn đề ma thú quậy phá.” Tả La lắc đầu cảm khái nói.

“Đúng vậy, việc đại sự như thế mà không thấy hắn cẩn thận nghĩ tới…...” Lao Nhĩ phì cười ứng tiếng, trong mắt lóe lên nét trầm tư.

Ta phải mau chóng đến thăm Tĩnh Hương mới phải chứ nhỉ? Diệp Phong rời khỏi hoàng cung, vừa đi trên đường vừa suy nghĩ. Hắn muốn sớm đến thăm Tĩnh Hương, nhưng lại không tìm được lý do.

“Hê, đấy chẳng phải là Lôi Ân Đoàn Trưởng sao?” Tam hoàng tử Đan Ni – Mạt La, cùng với Phỉ Long và Liên Na công chúa vừa đi dạo phố, đang trên đường hồi cung, thấy Diệp Phong từ hướng hoàng cung đi tới nên mỉm cười chào hỏi.

“- Hừ!” Mạt La đệ nhất mỹ nam tử, Phỉ Long, nhìn Diệp Phong với hai mắt tràn đầy hận ý. Ánh mắt của Liên Na công chúa cũng đầy vẻ bất thiện. Hai người đồng thời hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói gì.

Phỉ Long gần đây cũng không hề thay đổi chút nào, vẫn là cái dáng vẻ anh hùng đạo mạo đó. Diệp Phong nhìn ba người đối diện, khách khí thi lễ với Đan Ni hoàng tử và Liên Na công chúa, nhưng hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Phỉ Long.

“Ta nghe nói Tư Lược đoàn lần này từ Hỗn Loạn hoang nguyên trở về, thì có một ít kiếm sĩ, tinh linh mỹ nữ, ải nhân và lang nhân phụ nữ và thiếu niên cùng với một số Liệt Diễm kỵ sĩ không trở về chung. Có phải bọn họ đều là do Đoàn Trưởng hại chết không?” Phỉ Long khinh khỉnh nhìn Diệp Phong rồi nói với giọng mỉa mai.

“Có kẻ lần trước muốn làm một bạch mã vương tử mà không thành, lại trở thành hắc tiêu thán. Ngươi có muốn thử lại không?” Diệp Phong hung hăng thách thức Phỉ Long, rất muốn tái đấu với hắn.

“Hừ, bọn ta chờ ngày này đã lâu rồi!” Phỉ Long cười lạnh, nói. Trải qua một thời gian tu luyện, hắn từ thất giai Quang Minh kỵ sĩ, nay đã tăng lên tới bát giai, nên có thể nắm chắc sẽ rửa được nhục.

“Ha, sắc trời không còn sớm nữa. Phỉ Long Đoàn Trưởng, ngươi còn phải thi hành nhiệm vụ nữa. Hãy theo chúng ta hồi cung đã, không cần thiết phải lãng phí thời gian!” Đan Ni hoàng tử không muốn thấy Lôi Ân và Phỉ Long lại xảy ra ẩu đả ngay ở trên đường đi nên lúc này phải lên tiếng nhắc nhở Phỉ Long.

Phỉ Long thấy hoàng tử điện hạ lên tiếng, chỉ đành bất đắc dĩ phải lĩnh mệnh, hai mắt oán hận nhìn Diệp Phong, đang định ước hẹn thời gian quyết đấu tại kỹ trường để tỷ thí thì Diệp Phong đã giành nói: “Ngươi đừng có tính dùng cái gì danh dự của kỵ sĩ mà khiêu chiến với ta đó, ta không có lòng thượng đài mà đùa giỡn với ngươi. Nếu có gan thì tìm một nơi vắng người, rồi đến báo cho ta biết thời gian để tỷ thí!”

Hắn nói đến đây liền thi lễ với Đan Ni hoàng tử và Liên Na công chúa, rồi tiêu sái bỏ đi.

Phỉ Long một lòng muốn giết Diệp Phong, nay thấy hắn đề nghị ước hẹn thời gian và muốn tìm đến địa điểm vắng người mà tỷ thí, nên trong lòng có vẻ đắc ý, thầm nghĩ có lẽ đây chính là cơ hội để tống hắn đi gặp Minh thần mà cũng không lưu lại dấu tích cho quốc vương nắm được mà trách tội.

“Hai người này làm sao mà từ nhỏ đến lớn vẫn không bao giờ hòa thuận với nhau được nhỉ?” Đan Ni hoàng tử nhìn Diệp Phong rời khỏi và Phỉ Long đang đứng bên cạnh mà trong lòng không khỏi cảm khái.

Liên Na công chúa vốn muốn hỏi Diệp Phong đã làm gì mà khiến cho Tĩnh Hương đạo sư tức giận đến mức phải từ bỏ chức vị Tư Lược đoàn Phó Đoàn Trưởng, nhưng vì nàng ngại sự có mặt của ca ca và Phỉ Long nên tạm thời phải nhẫn nại.

## 64. Chương 64 - Cầu Hôn, Khó Xử

Khải Văn – Lạc Nhĩ Tư là lục giai Quang Minh kỵ sĩ, diện mạo anh tuấn tiêu sái, tóc vàng, khí vũ bất phàm. Hắn là con trai của Mạt La đế quốc Nặc Liên – Lạc Nhĩ Tư Bá Tước, và hiện nay đang đảm nhiệm chức vị Đại Đội Trưởng đệ nhị đại đội Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn.

Bấy lâu nay Khải Văn vẫn yêu thích Tĩnh Hương, một lòng theo đuổi nàng đến điên cuồng. Điều này toàn thể giới quý tộc tại đế đô đều biết.

Tĩnh Hương trước sau bị quốc vương phái đến Hỗn Loạn hoang nguyên không làm bạn với Liên Na công chúa thì là đảm nhiệm chức vị Phó Đoàn Trưởng Tư Lược đoàn, điều đó chính là đả kích rất lớn với Khải Văn, bởi vì hắn không thể rời khỏi đế đô để đuổi theo truy cầu Tĩnh Hương. Hắn chỉ còn có thể đơn thương tương tư đối với nàng mà thôi.

Nhưng bắt đầu từ khi Tĩnh Hương từ bỏ chức vị Phó Đoàn Trưởng và trở về đế đô, Khải Văn liền trở lại cuộc sống như trước kia, vẫn tràn ngập sinh khí. Mỗi ngày hắn đều đảo quanh bên cạnh Tĩnh Hương, muốn chiếm được phương tâm của giai nhân.

Tĩnh Hương trong thời gian gần đây căn bản là vẫn không thể quên được Diệp Phong. Mỗi khi không có người là nàng lại nghĩ đến tình cảnh lúc mình ở chung với Diệp Phong, những lúc bị hắn làm cho bực mình và chọc cười…..…...những suy nghĩ này thật khiến cho nàng mệt mỏi, càng lúc càng trở nên tiều tụy, chỉ mong có người có thể an ủi mình. Bởi vậy nên trong khoảng thời gian gần đây, nàng không hề cự tuyệt sự theo đuổi điên cuồng của Khải Văn.

Lúc này trời đã vào lúc hoàng hôn, mặt trời chiều đã ngã về hướng tây. Tĩnh Hương đang mặc một bộ y phục quý tộc màu tím, một mình ngồi trong thư phòng ngắm nhìn mặt trời lặn. Tâm tình của nàng lúc này rất nặng nề, kể cũng lạ, trong đầu nàng lúc nào cũng hiện ra từng lời nói tiếng cười của Diệp Phong. Hôm qua, nàng đã nghe tỳ nữ trong nhà nói lại rằng Cầm Thú Nam Tước đã trở về đế đô.

Tại sao? Tại sao mà ta không thể quên được hắn? Tại sao ta lại như vậy chứ? Tĩnh Hương cau mày, buồn rầu suy nghĩ đến vấn đề đã khiến cho thân tâm nàng mỏi mệt.

“Tử Tước đại nhân, Khải Văn Đội Trưởng cầu kiến!” Tỳ nữ đứng bên ngoài thư phòng bẩm báo với Tĩnh Hương.

“Mời hắn vào!” Tĩnh Hương ở trong phòng nhàn nhạt ứng thanh. Tỳ nữ vội vàng đưa một thanh niên mặc y phục quý tộc màu trắng bước vào thư phòng. Người ấy chính là Khải Văn.

Khải Văn tay phải vòng ở sau lưng, đợi sau khi tỳ nữ rời khỏi, thì khuôn mặt liền lộ vẻ khẩn trương nhìn sang Tĩnh Hương đang ngồi trên ghế, rồi đột nhiên hắn quỳ xuống, bàn tay đang dấu sau lưng đưa ra phía trước. Thì ra bàn tay này của hắn đang nắm một đóa mân côi (hoa hồng) đỏ tươi. Hắn cất giọng trịnh trọng nói với Tĩnh Hương: “Tĩnh Hương, hãy gả cho ta! Ta sẽ dùng cả một đời của mình để yêu thương nàng, hết lòng chiếu cố cho nàng.”

“Việc này…....” Tĩnh Hương giật mình đứng dậy nhìn Khải Văn, nhất thời chẳng biết nên nói lời gì cho tốt. Trước kia tuy Khải Văn vẫn theo đuổi nàng điên cuồng, nhưng chưa đến nỗi quỳ xuống mà cầu hôn như thế này. Hôm nay gã đột nhiên lại có hành động như vậy, thật là ngoài ý muốn của nàng. Huống chi, lúc này thân của nàng không còn thuần khiết nữa, làm sao có thể đối diện với sự cầu hôn của Khải Văn?

“Tĩnh Hương, ta đã yêu thích nàng suốt mười năm nay, hẳn là nàng cũng hiểu tâm ý của ta. Xin đừng cự tuyệt ta, hãy đáp ứng với ta!” Khải Văn tiếp tục biểu lộ tâm ý của mình qua lời nói, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và chờ mong. Hôm qua Cầm Thú Nam Tước và Tư Lược đoàn vừa trở về, hắn sợ Tĩnh Hương sẽ gặp lại Đoàn Trưởng, cho nên không thể đợi được nữa.

Tĩnh Hương nhìn Khải Văn, trong lòng thê lương thở dài, xấu hổ lắc đầu, nói: “Khải Văn Đội Trưởng, không phải ta không muốn đáp ứng ngươi, nhưng ta đã mất đi sự trinh khiết quý giá của một tân nương, ta không xứng với ngươi.”

Sự trinh khiết quý giá của một tân nương? Dù Khải Văn không hề có tác phong của bậc quân tử, nhưng hắn cũng hiểu được ý tứ của câu nói này, vừa nghe xong đã như bị sét đánh ngang tai, ngây ngốc quỳ tại chỗ mà chẳng nói lên được lời gì.

“Khải Văn Đội Trưởng, với điều kiện của ngươi, nhất định sẽ tìm được một nữ nhân thích hợp hơn, không cần phải lãng phí thời gian với ta.” Tĩnh Hương nghĩ tới nam nhân đã cướp đi trinh tiết của mình, chỉ đành cười khổ khuyên hắn, rồi cất bước rời khỏi thư phòng, không muốn tiếp tục đối mặt với Khải Văn nữa.

“Không, Tĩnh Hương, ta bất kể trước kia nàng đã gặp chuyện gì, chẳng phải bây giờ nàng vẫn chưa có trượng phu sao? Hãy gả cho ta, cả đời này của ta sẽ đối tốt với nàng!” Khải Văn thấy Tĩnh Hương bước đi, chợt giật mình đứng dậy. Hắn theo đuổi Tĩnh Hương suốt mười năm, nhưng ý chí của Tĩnh Hương rất kiên định. Tuy hắn thấy tiếc vì không thể có được đêm đầu tiên của Tĩnh Hương, nhưng hắn cũng không vì điều đó mà bỏ qua nàng được.

Trong giới quý tộc, không có nam nhân nào là có thể chấp nhận cho tân nương của mình đã qua tay nam nhân khác. Nếu sự việc đó bị những kẻ quý tộc khác biết được thì sẽ bị bọn họ cười chê cả đời. Tĩnh Hương nghe xong lời của hắn, liền giật mình dừng bước, quay lại nhìn hắn. Nàng khó tin rằng hắn sẽ có thể không màng đến quá khứ của mình.

Khải Văn nhìn Tĩnh Hương, rồi cất giọng đầy thâm tình, nói: “Tĩnh Hương, ta yêu nàng! Ta sẽ không hỏi đến chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của nàng, mà chỉ cần đến tương lai của nàng. Nàng có thể cho ta quãng đời còn lại của nàng không?”

“Điều này…..…..ta…..…...” Tĩnh Hương cảm thấy khó xử nhìn Khải Văn, chẳng biết có nên chấp nhận hay không. Nàng rất cảm kích đối với Khải Văn, nhưng cho đến nay, nàng vẫn chưa thể quên được Diệp Phong. Nàng đối với Khải Văn chỉ là có hảo cảm, chứ tuyệt không phải là tình yêu, mà Khải Văn thân là Đại Đội Trưởng Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn, tiền đồ rất sáng lạn. Được một nam nhân như vậy yêu thương nàng, điều này quả là hiếm có. Nhưng nàng đã mất đi sự trinh khiết, thì làm gì còn điều kiện để lựa chọn trượng phu? Nếu lúc này cự tuyệt hắn thì sau này e rằng sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.

Khải Văn thấy Tĩnh Hương nhìn mình đầy vẻ cảm kích, nhưng sắc mặt do dự bất quyết thì biết rằng nàng đã hiểu ý của mình. Hắn lập tức thừa dịp này giao đóa mân côi vào tay nàng, rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng băn khoăn nữa, hãy chấp nhận ta, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng!”

“Ta…..…..” Tĩnh Hương nhìn đóa mân côi trong tay, trong lòng rất khó xử, chẳng biết là nên cự tuyệt hay chấp nhận.

“Nàng bất tất phải nói gì, ta xem như nàng đã đồng ý rồi nhé. Bây giờ ta lập tức trở về chuẩn bị hôn lễ.” Khải Văn mỉm cười với Tĩnh Hương, rồi cất bước chạy khỏi thư phòng, không hề ngoái đầu lại.

“Khải Văn…...”

Tĩnh Hương nhìn Khải Văn chạy vội ra khỏi thư phòng, chỉ đành ngồi thừ xuống ghế. Trong đời này của nàng, chưa hề có lúc nào gặp phải tình cảnh khó xử như thế này, giờ đây biết phải quyết định thế nào đây?

“Đạo sư, có phải tên Khải Văn kia lại quấn lấy người không?” Liên Na công chúa không có việc gì làm ở trong cung nên mới tìm đến đây thăm đạo sư của nàng, vừa vặn trông thấy Khải Văn chạy ra từ thư phòng, liền tiến vào hỏi Tĩnh Hương.

Cảm tình giữa Liên Na và Tĩnh Hương rất tốt, huống chi, với quan hệ và thân phận của nàng, vốn không cần người bẩm báo mỗi lần đến phủ của Tĩnh Hương. Tĩnh Hương thấy rốt cuộc cũng gặp được một người có thể tâm sự, nên lộ vẻ khó xử đưa cho Liên Na nhìn xem đóa mân côi trong tay, rồi đem sự tình Khải Văn cầu hôn thế nào đều kể hết ra cho Liên Na nghe.

“Cầu hôn?” Liên Na nghe Tĩnh Hương kể xong, liền sửng sốt kêu lên, rồi hỏi:

“Ta nhớ kỹ, lúc trước đạo sư vốn không hề ưa thích Khải Văn, chỉ việc thẳng thắn cự tuyệt hắn là được, tại sao lại thấy khó xử?”

“Ta…..…..”

Tĩnh Hương nghe vậy thì cảm khái trong lòng, rồi cũng kể ra việc giữa nàng và Diệp Phong cho Liên Na nghe.

“Cái gì? Lôi Ân dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của người? Ta phải giết hắn!” Liên Na nghe nói Diệp Phong đã hủy đi sự trinh khiết của Tĩnh Hương, liền nổi giận cực điểm, xoay người bước đi, định đi kiếm hắn tính sổ.

Tĩnh Hương thấy thế vội vàng giữ chặt nàng lại, rồi nói: “Liên Na, ngươi không được quá xúc động. Chẳng phải ta đã nói rồi ư? Đó chẳng qua chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi, cũng không thể hoàn toàn trách hết Lôi Ân được. Tất cả đều là do U Nguyệt Nhi gây ra cả.”

“Nhưng sau này đạo sư sẽ làm sao? Phải gả gấp cho Khải Văn sao?” Liên Na lo lắng hỏi. Nàng rất tán thưởng đối với việc Khải Văn không ngại việc cũ của Tĩnh Hương mà vẫn ngỏ lời cầu hôn.

Tĩnh Hương nghe vậy, chỉ buồn rầu thở dài nói: “Ta cũng không biết là có nên gả cho Khải Văn…...”

Liên Na nhìn thần tình buồn rầu của Tĩnh Hương mà thập phần tức giận, thầm nghĩ nhất định phải vì đạo sư mà kiếm cơ hội giáo huấn Lôi Ân một phen.

## 65. Chương 65 – Vô Sỉ Ác Xúc Đích Nan Triền Lưu Manh

Lúc giữa trưa, phía chân trời u ám đã có mưa phùn lất phất, tại phòng ngủ của cầm thú nam tước, Diệp Phong miệng hút Thanh Sảng Tiêu Hồn, nằm dài trên chiếc ghế dựa, nhìn Mộng Hinh và Lộ Lộ đang cao hứng ngắm nghía mân mê trang sức và quần áo trên cái bàn phía trước, trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý.

Tên gia hỏa này về đế đô đã ba ngày, để ba trung đội chủ lực lo kiếm tiền và tinh linh của Kiệt Khắc vẫn còn đang trên đường. Hắn nhàn hạ dẫn Lộ Lộ và Mộng Hinh du ngoạn khắp các tiệm nữ trang, y phục mà nữ nhân ưu chuộng tại đế đô, để hai nàng tùy ý chọn lựa, muốn tìm cơ hội để chinh phục Mộng Hinh.

Mang theo hai vị tuyệt sắc mỹ nhân du ngoạn khắp nơi, nhìn ánh mắt hâm mộ của bọn nam nhân xung quanh, hư vinh của hắn được thỏa mãn cực điểm, mỗi ngày trong lòng đều vui như mở hội. Tuy nhiên, hôm nay hắn cùng hai vị mỹ nhân đi dạo chơi mua sắm, kết quả trời sắp đổ mưa phải vội vã hồi phủ.

“Nha, Lộ Lộ, ngươi chọn vòng đeo cổ bằng lam bảo thạch này lúc nào vậy? Thật là đẹp a, ta đem chiếc hồng bảo thạch giới chỉ đổi cho ngươi có được không?” Mộng Hinh kinh hỉ nhìn vòng đeo cổ bằng lam bảo thạch mà Lộ Lộ đeo, muốn đem hồng bảo thạch giới chỉ để trao đổi.

“Không được, vòng đeo cổ này là buổi sáng thiếu gia tặng ta, không thể đổi với ngươi!” Lộ Lộ nhìn thiếu gia, trìu mến vuốt vuốt hạng liên, lắc đầu phản đối.

Mộng Hinh nghe vậy nhìn về phía Diệp Phong, bất mãn nhếch miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta nói ngươi thế nào mà cũng đi theo chúng ta mua trang sức nữ nhân, thì ra là muốn mua cho Lộ Lộ!”

“Hắc hắc, Lộ Lộ là nữ nhân của ta. Ta giúp nàng chọn trang sức là chuyện nên làm. Nếu nàng cũng là nữ nhân của ta, ta khẳng định sẽ giúp nàng chọn!” Diệp Phong cười hì hì, nhân cơ hội biểu lộ.

Vị đoàn trưởng đại nhân trước mắt đây, thực lực bản thân vốn không tầm thường lại còn có gia gia là tể tướng, sau này không biết là có bao nhiêu thê thiếp. Mộng Hinh vốn không nghĩ cùng người khác chia sẻ trượng phu, nghe hắn nói xong, cười duyên nói: “Nếu ngươi bảo đảm từ nay về sau chỉ yêu một mình ta, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi. Bằng không ta không nghĩ tương lai sẽ vui vẻ chia sẻ phu quân với vài mỹ nữ khác đâu!”

Ách...không nghĩ tới nàng cũng là nữ nhân không chấp nhận nhất phu đa thê ( một chồng nhiều vợ), có điểm khó giải quyết rồi đây. Diệp Phong buồn bực thì thầm, rồi lại cười vô sỉ: “Ai, Mộng Hinh, nàng nói thế không đúng rồi. Ta tìm nữ nhân đồng thời là để cho nàng và Lộ Lộ có thêm tỷ muội mà!”

“Hừ, đúng là ngang ngược, không quan tâm ngươi nữa.” Mộng Hinh cười nhẹ rồi trừng mắt nhìn Diệp Phong, quay đầu tiếp tục mở trang sức của mình ra ngắm nghía. Lộ Lộ nhìn thiếu gia cười ngọt ngào, cầm lấy quần áo mới nhìn vào ướm thử.

Bây giờ muốn chinh phục được Mộng Hinh nhất định phải bỏ chút công phu. Diệp Phong nhất thời cũng không có biện pháp thay đổi thái độ của Mộng Hinh, chỉ đành phải tạm thời gác lại vấn đề phiền muộn này. Dù sao Mộng Hinh bây giờ ở tại Tư Lược Đoàn, hắn còn nhiều thời gian.

“Thiếu gia, thiếu gia, không hay, không hay...”

Diệp Phong đang suy nghĩ thì Ba Nhĩ trong tay hé ra một tấm thiệp mời màu đỏ, miệng hô ầm ĩ chạy vội vào phòng ngủ, tiến tới sát phía trước hắn, lo lắng đưa lên thiếp mời, bẩm báo: “Thiếu gia, Tĩnh Hương đồng ý nhận lời cầu hôn của tiểu tử Khải Văn, bọn họ ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ!”

“Cái gì?!”

Diệp Phong nghe thế giật mình đứng bật dậy khỏi ghế, mở thiếp mời xem qua, gương mặt biến sắc vô cùng khó coi, trong lòng một cảm giác khó nói dâng lên. Nói thế nào hắn cũng là nam nhân đầu tiên của Tĩnh Hương. Tĩnh Hương không thể đối mặt với hắn nên rời khỏi Tư Lược đoàn thì hắn không có gì để nói. Nhưng Tĩnh Hương nhanh chóng lấy người khác thế này, hắn thật sự không thể chấp nhận.

“Thiếu gia, ngài xem việc này nên làm thế nào? Hay là để ta mang đem vài bạch lang kỵ sĩ lén bắt lấy Khải Văn...” Ba Nhĩ nhìn vẻ mặt Diệp Phong, trong lòng đã khẳng định không sai. Lúc trước tại Hồ Lô sơn cốc thì thiếu gia và Tĩnh Hương đã xảy ra quan hệ, nên lo lắng cho thiếu gia, liếc nhìn Mộng Hinh đang xoay lưng xem trang sức, nhỏ giọng thì thâm bên tai thiếu gia, tay bí mật ra dấu hiệu ám sát.

Khải Văn là cùng phe với Phỉ Long, luôn không hợp với Lôi Ân. Lôi Ân nhíu mày hít vào một hơi, nhìn Lộ Lộ và Mộng Hinh đang tò mò, nói với Ba Nhĩ: “Ngươi lui xuống trước, tạm thời không cần để ý việc này!”

“Vâng!” Ba Nhĩ nghe thiếu gia nói như vậy, mặc dù thắc mắc sao hắn tỏ vẻ không có ý muốn sát nhân, nhưng cũng vâng lệnh rời khỏi phòng ngủ. Tên gia hỏa này rất biết đạo làm nô tài, thiếu gia không nói, y cũng không muốn hỏi.

“Lộ Lộ, Tĩnh Hương là ai?” Mộng Hinh nhìn Ba Nhĩ rời đi, tò mò hỏi Lộ Lộ.

“Việc này...” Lộ Lộ nghe vậy nhìn về phía thiếu gia, không biết phải trả lời thế nào. Diệp Phong nghe vậy ra vẻ dễ chịu nhìn Mộng Hinh cười nói: “Tĩnh Hương là phó đoàn trưởng tiền nhiệm của Tư Lược đoàn!”

“Ô, ta đoán nàng ta khẳng định là một mỹ nữ!” Mộng Hinh mỉm cười nhìn vị đoàn trưởng háo sắc. Nàng thấy Ba Nhĩ lo lắng chạy tới bẩm báo, rồi cùng với bộ dạng giật mình của đoàn trưởng, cũng nhìn ra đoàn trưởng cùng Tĩnh Hương nào đó nhất định là có điểm quan hệ.

Diệp Phong thấy nụ cười mỉm đầy thâm ý của Mộng Hinh, liền thả người ngồi phịch lên ghế, hướng về nàng híp mắt làm ra bộ dạng háo sắc như lợn. Trong lòng lại tự hỏi vì sao Tĩnh Hương gấp gáp lấy Khải Văn như thế?

Mộng Hinh thấy Dịệp Phong híp mắt nhìn mình đầy háo sắc mà không nói gì, tự nhiên nàng cũng không tiện nói tiếp. Lộ Lộ tỏ ra lo lắng đến phía sau bóp bóp vai cho Diệp Phong, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia, việc này ngài định giải quyết thế nào?”

“Đợi mưa tạnh, ta sẽ đến chào hỏi Tĩnh Hương một chút!” Diệp Phong mỉm cười trả lời, hai mắt vẫn híp lại nhìn Mộng Hinh.

Nếu là người có phong độ quý tộc, đối mặt với loại sự tình này, dù trong lòng bực bội, cũng phải tỏ ra là mọi việc đều ổn. Bất quá Diệp Phong là loại bất cần biết là phong độ hay không phong độ. Hắn theo tâm tình mà làm, không thể chịu được việc Tĩnh Hương gả cho Khải Văn. Hắn trở nên hẹp hòi muốn ngăn cản việc này phát sinh.

Trước khi có sự việc Khải Văn muốn lấy Tĩnh Hương, Diệp Phong cũng không có hy vọng xa vời là chiếm giữ Tĩnh Hương cho riêng mình. Nhưng chuyện này vừa đến đã khơi dậy toàn bộ sự ham muốn của hắn với Tĩnh Hương. Lấy quan điiểm ích kỷ mà nói: nữ nhân mà đã ngủ với lão tử, nữ nhân mà đã ngủ với lão tử, con mẹ nó lũ nam nhân khác đừng có ý động vào.

Lộ Lộ thấy thiếu gia muốn tự mình đi tìm Tĩnh Hương, mặc dù lo lắng Tĩnh Hương sẽ không nể mặt hắn, nhưng cũng không thể thay hắn nghĩ ra biện pháp gì hay nên đánh phải im lặng. Nghĩ là dù sao nói chuyện chắc cũng không có gì nguy hiểm!

Màn đêm hạ xuống, mưa cũng đã ngớt, đế đô phồn hoa chìm trong đêm tối, trên ngã tư đường bọn quý tộc vẫn đi lại nhộn nhịp như thường lệ, du ngoạn khắp nơi, tiết tục phát tiết hứng thú mà ban ngày chưa làm được.

Phủ Ba Ni Lạp tử tước, Tĩnh Hương mái tóc hồng dài búi lại thành thục, mặc một bộ y phục trắng, một mình ngồi tại thư phòng, nhìn ra vầng trăng ngoài cửa sổ. Tay phải cầm bút trên tờ giấy đã có mười mấy từ to nhỏ nhưng tất cả đều là hai chữ “Lôi Ân”.

Dưới sự tấn công bằng đủ loại lời ngon tiếng ngọt của Khải Văn, Tĩnh hương đã suy nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng tiếp nhận lời cầu hôn với tâm trạng phức tạp.

Tĩnh Hương bản thân được thừa kế tước vị tử tước, vừa là thân tín của quốc vương, lại là đạo sư của Liên Na công chúa. Nặc Liên bá tước là cha của Khải Văn, biết con trai theo đuổi Tĩnh Hương, tự nhiên mười phần cao hứng, một chút phản đối cũng không có.

Khải Văn muốn kết hôn với Tĩnh Hương nên gấp gáp đến không chờ được, nhờ cha hắn toàn lực hỗ trợ, đem hôn lễ định vào ba ngày sau, đồng thời phát thiệp mời cho tất cả quý tộc của đế đô, chuẩn bị cử hành một hôn lễ long trọng!

Từ lúc nhận lời cầu hôn của Khải Văn, Tĩnh Hương trong lòng vẫn thấy bất an, càng lúc nàng càng có cảm giác không thể quên tên nam nhân đã đoạt lấy trinh khiết của nàng. Cơ hồ mọi lúc nàng đều nghĩ tới hắn, cảm giác mười phần đau khổ. Nàng cũng không rõ tại sao mình lại như thế!

“Tử tước đại nhân, Lôi Ân -Pháp Lôi Nhĩ cầu kiến!” Khi Tĩnh Hương đang ngắm trăng đến nhập thần, thị nữ vội vã đến thư phòng, bẩm báo với nàng.

Hắn..hắn thế nào lại tới... Tĩnh Hương nghe nói nam nhân mà mình đang nghĩ đến đột nhiên đến cầu kiến, trong lòng khẽ kinh ngạc, vội vàng cất tờ giấy trên bàn, bảo thị nữ đưa hắn đến thư phòng.

Từ lúc tạm biệt tại Hồ Lô sơn cốc, Diệp Phong và Tĩnh Hương đã hai tháng không gặp. Lúc này hắn bước vào thư phòng, hai người đối mặt với nhau, đều ngượng ngùng nhìn đối phương, nhất thời im lặng không nói gì. May là Tĩnh Hương nghĩ đến bọn thị nữ ở đây, không thể thất thố, sau khi bảo bon thị nữ rời khỏi, cố đè nén tâm thần, mời Diệp Phong ngồi xuống.

“Nàng gần đây có khỏe không?” Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương sắc mặt tiều tụy ngồi đối diện, quan tâm hỏi một câu mà chính hắn cũng thấy là nói nhảm. Không có biện pháp, hắn đã chuẩn bị khi đến đây sẽ thấy vẻ mặt khó chịu của Tĩnh Hương, căn bản không ngờ Tĩnh Hương đối với hắn khách khí như vậy.

“Ta...ta vẫn tốt.” Tĩnh Hương nghe Diệp Phong quan tâm hỏi như thế, trong lòng xuất hiện một cảm giác vui mừng kỳ diệu, gật đầu trả lời, lập tức hỏi lại: “Ngài, nghe nói ở Hỗn Loạn hoang nguyên, bọn ma thú hung ác nhất trong số ma thú tai ác là Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng đều chạy ra khỏi ma lâm. Ngài không có cùng bọn chúng liều mạng chứ?”

“Đương nhiên không có. Bọn ma thú cường hoành như thế tập hợp lại, cho dù toàn bộ thế lực của hoang nguyên đồng loạt ngăn cản, cũng không có khả năng trụ vững.” Diệp Phong cười khổ trả lời: “Nói thật, không có nàng tại Tư Lược đoàn nhắc nhở ta về nguy hiểm lợi hại, cảm giác thật là không quen!”

“Thật không...” Tĩnh Hương nghĩ chính mình trước kia phản đối hắn mạo hiểm đánh cướp, hắn lại tìm mọi cách không nghe, trong lòng không nhịn được cảm giác buồn cười, có điều vẻ mặt lại có biểu hiện không biết nên gọi là gì.

Diệp Phong nhìn dung nhan mỹ lệ vừa thành thục vừa tiều tụy trước mặt, trong tim thôi thúc như muốn ôm nàng vào lòng, miệng nhẹ nhàng nói: “Hôm nay ta nhận được thiệp mời hôn lễ của nàng và Khải Văn!”

“Ô..” Tĩnh Hương nghe vậy xấu hổ liếc nhìn Diệp Phong, cúi đầu nghĩ vẩn vơ. Đối mặt với nam nhân ngoài ý muốn lấy trinh tiết của mình, còn bàn đến hôn sự của mình với nam nhân khác, tình cảnh này thật sự quá xấu hổ.

Cứ khách khí khách khí nói chuyện thế này thật là phí sức, hay là trực tiếp nói đến chuyện chính sẽ tốt hơn. Diệp Phong rất không quen với cài tình cảnh vừa ngượng ngùng vừa khách khí này, trong lòng bất mãn thấy rõ, liền trực tiếp nói vào chủ đề, nhìn Tĩnh Hương hỏi: “Ta cứ tưởng nàng không thích Khải Văn, sao lại nhận lời cầu hôn của hắn?”

Việc Khải Văn theo đuổi mình, cả đế đô cơ hồ đều biết, Tĩnh Hương nghe Diệp phong hỏi xong, thê lương cười khổ: “Với tình huống như ta bây giờ còn có tư cách nói thích hay không thích sao? Khải Văn biết ta mất đi trinh tiết của tân hôn thê tử mà vẫn làm theo hôn ước. Phần tình cảm này quá quý trọng, ta không thể bỏ qua!”

“Xin lỗi, đều là ta làm hại nàng!” Diệp Phong thấy Khải Văn biết tình huống của Tĩnh Hương mà vẫn quyết kết hôn, cảm giác có chút ngoài ý định, bất quá lập tức nổi ác ý thấy điểm này đáng để lợi dụng. Trong miệng thì ngượng ngùng xin lỗi Tĩnh Hương, đứng dây đi tới trước Tĩnh Hương, lộ ra thần sắc thâm tình hiếm thấy, ôn nhu nói: “Tĩnh Hương, ta biết ta là loại người rất đê hèn, nàng căn bản không ưa thích ta. Nhưng nàng thế này mà vội vã kết hôn với Khải Văn, nàng sau khó đảm bảo hắn sẽ không đối xử tệ bạc với nàng. Đừng lấy hắn có được không, cho kẻ thầm mến nàng đã lâu này một cơ hội có được không?”

Đầu tiên tự mắng bản thân, tiếp theo hoài nghi Khải Văn, cuối cùng biểu đạt tâm ý, loại lời nói này sợ rằng cũng từ thâm tình nên Diệp Phong mới mặt dày nói ra được.

Tĩnh Hương không nghĩ đến nam nhân mà mình không thể quên đang ỡ trước mặt đột nhiên tự mắng mình, rồi hoài nghi Khải Văn, lại biểu lộ thâm tình của hắn, nhất thời sững sờ nhìn hắn, không biết nên nói gì cho tốt.

Bây giờ Tĩnh Hương cơ bản không nhận rõ bản thân có ý nghĩ thế nào về Diệp Phong, nhớ lại khoảng thời gian đã qua. Nàng phát hiện Diệp Phong quả có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng phát hiện một ít ưu điểm ở hắn. Hận hắn? Hận không nổi. Yêu hắn, điều này không thể nghĩ đến, chính mình cũng không thể tin được.

Diệp Phong đưa ra đề nghị này thấy Tĩnh Hương không có phản ứng lập tức, trong lòng mừng thầm, nghĩ là đã có hy vọng, vội vàng tiếp tục biểu lộ: “Tĩnh Hương, ta thật sự thích nàng, đừng lấy Khải Văn, cho ta một cơ hội được không? Ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với ngươi!”

Tĩnh Hương nghe Diệp Phong tiếp tục biểu lộ, đột nhiên bừng tỉnh, tâm tình dù vẫn còn phức tạp nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu như trước, nhìn Diệp Phong nói: “Không đườc, ta đã nhận lời cầu hôn của Khải Văn, sắp là thê tử của hắn, không thể lại cho ngươi cơ hội đó!”

Nếu là người bình thường mà gặp lời cự tuyệt kiên quyết này, khẳng định sẽ không có mặt mũi mà tiếp tục. Bất quá Diệp Phong vô sỉ có dư, trong lòng dù khó chịu, nhưng vẫn không từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Nếu như Khải Văn không cầu hôn nàng trước, ta lại đến nói thế này, nàng có chấp nhận ta không?”

“Có lẽ ta sẽ...” Tĩnh Hương nhìn biểu tình không bỏ cuộc của Diệp Phong, cúi đầu đáp khẽ.

Diệp Phong nghe vậy tát “bốp” một cái vào miệng mình, thấy Tĩnh hương giật mình, cười khổ nói: “Nếu biết rằng nàng sẽ đáp ứng, lúc trước ta tuyệt đối không để nàng rời khỏi Tư Lược đoàn!”

“Bây giờ sự tình đã xảy ra, có hối hận cũng vô ích. Con người nên mở rộng lòng mình mà sống vui vẻ, ngươi chẳng đã chỉ dạy ta như thế sao? Đừng suy nghĩ về hôn lễ của ta nữa, từ bỏ đi, với bản lãnh của ngươi, bên người sẽ không thiếu mỹ nhân đâu.” Tĩnh Hương nhìn vẻ mặt hối hận của Lôi Ân, trong lòng khó chịu dị thường, lắc đầu cảm khái.

“Nếu Khải Văn chết hoặc ta phá hoại hôn lễ của ngươi, nàng có hận ta không?” Diệp Phong thấy Tĩnh Hương cảm khái với vẻ mặt không thoải mái, đột nhiên mở miệng hỏi.

“Có!” Tĩnh Hương quá rõ tính cách lưu manh của Diệp Phong, nghe vậy lập tức giật mình nhắc nhở hắn: “Ngươi ngàn vạn lần không được làm loạn, hôn lễ sẽ có quốc vương bệ hạ tự mình giá lâm, nếu ngươi làm loạn,khẳng định sẽ bị trách phạt!”

Diệp Phong trước tiên nghe một chữ “có” của Tĩnh Hương, trong lòng cực kỳ khó chịu, bất quá nghe xong câu nói kế tiếp, lập tức mỉm cười, mặt dày vô sỉ hỏi Tĩnh Hương: “Là nàng quan tâm đến ta sao?”

“Làm gì có...da mặt của ngươi dày quá đó!” Tĩnh Hương xấu hổ cúi đầu, nàng cũng tự nhắc nhở mình, nàng cũng phát giác nói câu vừa rồi là quá quan tâm Diệp Phong.

“Tĩnh Hương, ta rất muốn có nàng. Nếu Khải văn buông tha cho nàng, nàng lấy ta có được không?” Diệp Phong trong lòng tính toán kế hoạch ác độc để ngăn cản Tĩnh Hương lấy Khải Văn, miệng lại cười đầy thâm tình.

“Lôi Ân, ngài đừng gây sự có được không. Khải Văn sẽ không từ bỏ việc lấy ta, ngài ngàn vạn lần đừng làm loạn, không được làm hại hắn, cũng không được phá hoại hôn lễ của ta. Nếu không thì không chỉ quốc vương trách phạt ngài, ta cũng sẽ hận ngài!” Tĩnh Hương lo lắng trừng mắt nhắc nhở Diệp Phong.

Đáng tiếc, nàng lại quên mất một vần đề, nàng trước mặt Diệp Phong lại có ý bảo vệ Khải Văn, thế lại làm cho Diệp Phong nảy ý ganh ghét. Nếu Diệp Phong là tên học trò hoàn hảo thì còn nói thế được, đằng này từ trước đến nay hắn là một tên lưu manh. Bởi vậy nàng càng muốn bảo vệ Khải Văn, thì Diệp Phong càng muốn gây sự.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không động tới Khải Vắn. Nếu hắn tại hôn lễ mà trên người có một vết xước nào, nàng cứ tìm ta tính sổ.” Diệp Phong mỉm cười biểu lộ: “Nói thật, nếu làm loạn tại hôn lễ mà có được trái tim của nàng, cho dù quốc vương giết ta, ta cũng cam tâm!”

“Lôi Ân, ta rất cảm kích tâm ý của ngài, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Ta đã đáp ứng lời cầu hôn của Khải Văn, tuyệt sẽ không thay đổi, ngươi nên từ bỏ đi!” Tĩnh Hương đối với biểu lộ của Diệp Phong hôm nay mười phần cảm động, nếu không nhận lời cầu hôn của Khải văn, dựa vào quan hệ phát sinh lúc trước với Diệp Phong, cùng với biểu lộ của hắn lúc này, nếu hắn sau này không có hoa tâm, Tĩnh Hương nhất định đáp ứng hắn, đáng tiếc bây giờ đã quá muộn.

Quá muộn sao? Hắc hắc, ta lại không nghĩ thế, Hôm nay ta nói dựa trên toàn bộ sự ác độc mà cả đời ta có, ta mà để nàng lấy Khải Văn, ta con mẹ nó đập đầu vào tường cho xong. Cầm Thú nam tước ghen ghét thì thầm đầy phẫn hận, mặt ngoài ra vẻ thất vọng rồi uể oải nói với Tĩnh Hương vài câu cảm khái, rồi cáo từ rời khỏi tử tước phủ.

## 66. Chương 66 - Cầm Thú Giảo Loạn Hôn Lễ，lâu La Chấn Hám Nhãn Cầu

Tại Nặc Liên bá Tước phái người thông cáo với công chúng những việc, đại đội trưởng đệ nhị đại đội Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn Khải Văn - Lạc Nhĩ Tư, cùng Tĩnh Hương - Ba Ni Lạp Tử Tước sắp cử hành việc hôn lễ. Tại đế đô truyền đạt bàn tán xôn xao, tất cả quý tộc đều tiếp nhận thiếp mời!

Khải Văn trong lòng suy nghĩ về cái ngày mà hằng đêm mong ước đã đến. Rốt cuộc ngày hôn lễ mong đợi của hắn cuối cùng đã đến. Phủ đệ Lạc Nhĩ Tư bá tước hào hoa khí phái, nhiều quý tộc đế đô nối liền không dứt đến chúc mừng. Quang cảnh cực kỳ náo nhiệt, tràn ngập vui mừng!

Vì hôn lễ của nhi tử, Nặc Liên Bá Tước đã mời được bát giai Quang Minh lão mục sư Khắc Tư - Cáp Mật, đang ở tại Quang Minh giáo đường trong đế đô. Và để cho ông ấy là người chủ trì hôn lễ cho nhi tử lão!

Bởi vì bệ hạ Lao Nhĩ cho biết sẽ đích thân đến dự, vì thế phải chuẩn việc rất nhiều thứ hơn. Mọi người đều tụ tập ở giữa hoa viên rộng lớn phủ đệ, bao vây tân lang và tân nương, trong lúc chờ đợi bệ hạ giá lâm!

Khải Văn mặc lễ phục tân lang màu trắng, đứng ở giữa hoa viên bên cạnh là Tĩnh Hương xinh đẹp cùng với tân khách. Vẻ mặt tỏ ra cao hứng, không ngừng cùng tân khách quen thuộc chào hỏi, một bộ dáng cười vui vẽ đắc ý!

Tĩnh Hương thanh tục đoan trang trong lễ phục tân nương tuyết trắng hoa lệ, càng làm tăng thêm xinh đẹp mê người. Mỗi nam tân khách thấy nàng đều nhịn không đôi mắt của họ muốn được nhìn nàng nhiều lần, trong lòng họ hâm mộ Khải Văn!

So sánh với Khải Văn, Tĩnh Hương đứng ở phía bên phải gã, trên mặt nàng lại không có cái loại bộ dạng cao hứng như gã, ngược lại mơ hồ có một tia sầu lo cùng bất an. Ba ngày trước Lôi Ân ngay đêm đã đi tìm nàng mà biểu lộ, tâm tình nàng trở nên càng thêm phức tạp, lo lắng cá tính của Lôi Ân sẽ hương tổn Khải Văn, sẽ làm loạn trong hôn lễ!

Bây giờ là ngày cử hành hôn lễ, Khải Văn mặc dù chút nào không tổn hao, nhưng phần nghi lễ cuối cùng của hôn lễ vẫn chưa hoàn thành. Tĩnh Hương thật sự là sợ Lôi Ân sẽ đến làm loạn. Đến lúc đó không chỉ có hôn lễ không cách nào cử hành, sợ rằng hắn sẽ bị quốc vương phán tội!

Liên Na công chúa đã tới từ rất sớm để chung vui với đạo sư. Nàng ta đứng ở phía bên phải Tĩnh Hương, nhìn nàng dường như có bộ dáng ưu sầu, suy nghĩ một chút nhịn không được nhẹ giọng hỏi: "Đạo sư, người tựa hồ không có hạnh phúc?"

“Không có, không có!" Tĩnh Hương nghe vậy vội vàng mỉm cười lắc đầu.

Liên Na một mực chú ý thần sắc ưu sầu của nàng ta, căn bản không tin lời nàng ta nói, xem vẻ mặt thần sắc cao hứng của Khải Văn, Liên Na nhẹ giọng nói với Tĩnh Hương: "Đạo sư, nếu người bây giờ hối hận, thay đổi ý định vẩn còn kịp!

"Không, ta không có hối hận, ngươi thật nhạy cảm!" Tĩnh Hương tâm tình phức tạp lắc đầu lên tiếng. Liên Na vừa định hỏi nàng ta không hối hận vì sao lại buồn, thì bốn người khách không mời, đột nhiên cầm vũ khí trong tay, từ ngoài tường cao bên trái phủ đệ nhảy vào hoa viên, gây nên chú ý đến mọi người ở đây!

" Lôi Ân nam tước, hôm nay là ngày đại hỉ của đội trường bọn ta, ngươi mang theo vũ khí vượt tường mà vào là có ý nghĩa gì?!"

Khải Văn là đại đội trưởng của đệ nhị đại đội Mạt La hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Ngày đại hỉ hôm nay, thành viên đệ nhị đại đội, vâng lệnh đoàn trưởng Phỉ Long đã tới tạm thời đảm đương chức vụ hộ vệ hôn lễ, cũng là một chút tâm ý đối với đại đội trường. Bọn chúng đồng thời cũng là âm thầm giám thị tân khách ra vào nghiêm mật, để bảo vệ an toàn cho bệ hạ lúc giá lâm!

Giờ phút này, Diệp Phong, Ba Nhĩ, Ai Đức, Lạp Phỉ Nhĩ bốn người cầm vũ khí trong tay vượt tường vào. Hai trung đội hoàng gia kỵ sĩ vâng lệnh phụ trách tại xung quanh hoa viên đó là, lập tức giục ngựa vây quanh lại, cao giọng chất vấn!

Thiên nột, hắn thật sự tới, lúc này ta phải làm sao bây giờ ….. Tĩnh Hương nhìn Diệp Phong cầm trong tay Quang Minh chi kiếm, thói quen thân khoát áo màu đen, trong lòng lo lắng vạn phần.

Mạt La hoàng gia kỵ sĩ đoàn, tất cả đều có tức giai thực lực, được trang bị cương thiết chế trọng kỵ, bao gồm năm hệ chính là quang minh, băng sương, liệt diễm, cực điện, cuồng sa. Đệ nhị đại đội là quang minh kỵ sĩ.

Diệp Phong để ý thấy Quang Minh kỵ sĩ vây quanh hắn lại mà chất vấn, không thích trả lời bọn họ, trực tiếp hướng tới nơi đang có Khải Văn và Tĩnh Hương. Hai gã trung đội trưởng phụ trách gặp tình huống này, nhất thời giận dữ, chỉ thương Diệp Phong, mở miệng hét lên: "Lôi Ân Nam Tước, lập tức dừng bước buông vũ khí, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi!"

Diệp Phong nghe xong, nhìn hai gã trung đội trưởng, vừa định mở miệng nói chuyện. Lạc Khắc, Uy Nhĩ, Phỉ Long, cùng với Khải Văn và Nặc Liên bá tước, với mái tóc vàng và ngắn, đang phẫn nộ, đều chạy đến. Tĩnh Hương lo lắng vạn phần, cùng với Liên Na công chúa, có thần sắc nghi hoặc, đi theo. Rất nhiều tân khách ở đây thời cũng đều tò mò hướng bên này trông xem!

“Lôi Ân, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, ngươi mang theo vũ khí rồi leo tường mà vào, muốn làm gì?!" Khải Văn phẫn nộ chỉ vào Diệp Phong chất vấn.

"Quái tôn, cháu định làm cái gì? Muốn dành lấy mặt mũi, bây giờ không có đúng lúc!"

Lạc Khắc đứng đầu đảng phái quý tộc, vốn không muốn tham dự hôn lễ của phe đối đầu, chỉ vì nể mặt bệ hạ, nên mới cầm thiếp đến chúc mừng. Diệp Phong biết trong lòng nếu nói cho Lạc Khắc sự tình khiêu chiến, lão dám chắc rất lo lắng, cho nên vẫn không nói cho lão. Diệp Phong bởi vốn tưởng rằng Lạc Khắc ở nhà, không muốn đến tham gia hôn lễ, đột nhiên thấy lão xuất hiện, hết sức kinh ngạc.

"Lão đầu tử, tự bản thân con có cách giải quyết. Người cứ đứng xem là tốt rồi, không cần lo lắng!" Diệp Phong nháy mắt một cái với Lạc Khắc, để ý thấy đại mỹ nhân Tĩnh Hương đang lo lắng, rút kiếm đối diện sắc mặt khó coi Khải Văn nói: "vì Tĩnh Hương, ta lấy danh nghĩa một người kiếm sĩ, khiêu chiến ngươi!"

"Cái gì?!"

Lời khiêu chiến vừa nói xong, toàn trường đều kinh ngạc. Ánh mắt tò mò của tất cả tân khách đều hướng về phía Tĩnh Hương. Không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, chẳng lẻ cầm thú Nam Tước cũng là người theo đuổi nàng ta? Lạc Khắc tể tướng nhìn cháu mình, ra khó có thể tin hắn khiêu chiến vì một nữ nhân.

Tương tự chính Tĩnh Hương nàng cũng rất ngạc nhiên, trước mắt không cách nào tưởng tượng nam nhân này từng đã cướp đi trinh khiết nàng, bây giời hắn vì nàng dưới trước con mắt của rất nhiều người, khiêu chiến trượng phu tương lai của nàng!

Nặc Liên bá tước quan sát thấy sự kinh ngạc của tân khách cùng với Tĩnh Hương, cố nén lửa giận đối với Diệp Phong, rồi nói: "Lôi Ân nam tước, là một quý tộc, ngươi hẳn là biết bây giờ là lúc nào. Vậy có ai ở trong hôn lễ khiêu chiến tân lang?"

Diệp Phong không đếm xỉa đến Nặc Liên bá tước, tâm tình mặn nồng quan sát Tĩnh Hương, chỉ kiếm vào mặt Khải Văn nói: "Nếu ngươi biết quá khứ của nàng, cũng muốn kết hôn nàng, thì hãy lấy ra tôn nghiêm nam nhân cùng ta quyết đấu. Ngươi thắng, ta tự sát tạ tội. Ta thắng, ngươi rời xa Tĩnh Hương!"

Ngoại trừ Khải Văn, Tĩnh Hương, cùng với Liên Na công chúa, trước cái câu nói Diệp Phong, tất cả mọi người nghe được rất là lúng túng, khó hiểu vì sao mà Khải Văn biết quá khứ Tĩnh Hương, cần phải lấy ra tôn nghiêm nam nhân tiếp nhận quyết đấu. Khi nghe xong câu nói kế tiếp của Diệp Phong, mọi người đều cảm giác hiểu biết sự tình rất là nghiêm trọng, cầm thú nam tước dĩ nhiên lấy tánh mạng làm việc đánh cuộc, hắn đang đeo đuổi Tĩnh Hương, quả thực so với Khải Văn điên cuồng hơn!

Mặc dù Lạc Khắc nghĩ cháu mình dùng tánh mạng làm việc đánh cuộc có chút gấp gáp, nhưng ngẫm lại Phỉ Long không đánh hơn cháu mình, Khải Văn dám chắc không phải đối thủ, cho nên liền tin tưởng theo như lời cháu mình, im lặng nhìn không có cho biết ý kiến.

Tĩnh Hương vừa sợ vừa tức nhìn Diệp Phong, đến nỗi nước mắt phải chảy ra. Đối với việc Diệp Phong dùng tánh mạng để đánh cuộc nhàm ngăn cản nàng gả cho Khải Văn, Tĩnh Hương hết sức cảm động. Nhưng trước mắt nên làm thế nào để giải quyết cục diện? Để Diệp Phong vì nàng cùng Khải Văn quyết đấu? Vậynàng trở thành cái gì? Là thắng lợi phẩm của quyết đấu?

Tĩnh Hương thật sự là không cách nào tưởng tượng việc đáp ứng Khải Văn cầu hôn lại sinh ra nhiều sự tình như vậy. Nếu thời gian có thể đi ngược lại, nàng nhất định sẽ không tiếp nhận cầu hôn. Bây giờ nàng rất muốn rời xa địa phương này, không muốn lần nữa đối diện Diệp Phong với Khải Văn.

Nếu nói Khải Văn căn bản chẳng quan tâm về quá khứ Tĩnh Hương, dĩ nhiên là nói xàm. Không có nam nhân nào có thể hoàn toàn không để ý đến trinh tiết của thê tử. Khải Văn gần đây cũng đang suy nghĩ ai đã chiếm lấy thân thuần khiết củaTĩnh Hương. Giờ phút này vừa nghe cầm thú nam tước nói, nhìn Tĩnh Hương tỏ ra lo lắng, ngẫm lại nàng đã từng là phó đoàn trưởng Tư Lược Đoàn, kết quả là trở về với vẻ mặt tiều tụy. Hắn nhất thời hiểu được ắt hẳn là tên cầm thú nam tước này đã cướp đi trinh tiết của nàng!

Khải Văn vốnchẳng thích Lôi Ân, lại thêm tình huống bây giờ, Khải Văn đối diện ánh mắt chú ý của mọi người, trừng mắt Diệp Phong phẫn nộ khinh bỉ quát: "Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến ngươi!"

Diệp Phong thấy Khải Văn tiếp nhận quyết đấu, trong lòng ngầm kêu quá đã. Lần này hắn đem theo ba người Ai Đức cầm vũ khí vuợt tường mà vào, lại vừa mới nói ra những lời nói ấy, chính là muốn cố ý thừa dịp trước khi quốc vương chưa tới, chọc giận Khải Văn tiếp nhận khiêu chiến cùng hắn quyết đấu. Khuyên bảo Tĩnh Hương từ bỏ hôn lễ không được, tên gia hỏa này tiến hành nhiệm vụ lên Khải Văn

"Khải Văn, đừng có bị lừa, hắn đang kích động ngươi đó!" Phỉ Long phủi bả vai Khải Văn nhắc nhở, mắt ngậm sát ý trừng mắt Diệp Phong, khinh thường cười nhạt: "Lôi Ân, đừng tưởng rằng ngươi hồ đồ như vậy, có thể lừa đảo mọi người. Như muốn tìm người quyết đấu, ta tùy thời phụng bồi!"

"Phi Long, ngươi đừng tự mình giống như sứ giả làm việc chánh nghĩa. Nếu như ngươi lo lắng Khải Văn không phải đối thủ của ta, ta không ngại các ngươi hai người cùng tiến lên." Diệp Phong cười khinh bỉ, quan sát Tĩnh Hương, chỉ vào Phỉ Long với Khải Văn cùng tất cả kỵ sĩ, nhục mạ quát lên: "Vì Tĩnh Hương, cho dù các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không ngại!"

Lời vừa nói ra, ở đây chứa nhiều quý tộc giai cấp đều bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới cầm thú nam tước hội đối với Tĩnh hương tử tước lại si tình như vậy. Với tư cách làm người lúc trước cầm thú nam tước, sự kiện này thật không thể tưởng tượng nổi!

"Lôi Ân, ngươi cuồng vọng cũng nên có giới hạn. Nơi này là phủ của Lạc Nhĩ Tư bá tước phủ, không phải phủ tể tướng, không cho phép ngươi làm càng!" Nặc Liên bá tước hắng giọng, rồi nhìn chằm chằm Diệp Phong quát nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Hôm nay là cái ngày cầm thú nam tước đền tội, thật sự không cần phải nể mặt hắn, nhất định phải cho hắn ít giáo huấn!

"Ta mặc kệ ngươi nơi này là địa phương nào. Bất luận kẻ nào muốn kết hôn Tĩnh Hương, đều trước hết giết chết lão tử!" Diệp phong trừng mắt xúc phạm la to.

"Tốt, Tốt, Lôi Ân, ta cùng ngươi hãy quyết đấu, chỉ một mình ta!" Khải Văn nhìn Diệp Phong gầm lên, tự mình ra hiệu thủ hạ nên cung cấp cương thương và chiến mã.

"Đủ rồi, các ngươi hai người cho ta trở thành cái gì? Chiến lợi phẩm ư? Hôm nay hôn lễ hủy bỏ, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy các ngươi!" Hai mắt Tĩnh Hương rưng rưng, thương tâm khẻ kêu, xé bỏ xuống khăn đầu lễ phục ném lên trên mặt đất, gọi ra Quang Minh bạch vũ điêu rồi bay lên rời khỏi.

Liên Na công chúa có chút tán thưởng Diệp Phong vì đạo sư mà dùng tánh mạng quyết đấu cùng Khải Văn. Nàng thấy đạo sư thương tâm rời đi, tự mình lập tức gọi ra thất giai điện hệ ma sủng, Lam Vũ Lôi Ưng,rồi leo lên nó mà đuổi theo đạo sư, lo lắng nàng ta suy nghĩ không sáng suốt!

"Tĩnh Hương, Tĩnh Hương, nàng không nên đi, nghe ta giải thích….." Khải Văn không có ma sủng có thể bay, đứng trên mặt đất nhìn Tĩnh Hương bay đi, lo lắng gào lớn.

Ra vẻ có chút huyên náo quá mức. Diệp Phong nhìn lên không trung Tĩnh Hương bay khỏi, gãi gãi đầu trong lòng xúc động, nhưng cũng không có để ý. Tĩnh Hương không gặp hắn, hắn có thể chủ động đi gặp Tĩnh Hương, dù sao Tĩnh Hương bay không khỏi ma trảo của hắn!

Có đôi khi mặt dạn mày dài xú lưu manh, còn hay hơn so với chánh nhân quân tử. Giống việc quấy rối khiêu chiến hôm nay, sợ rằng chỉ có Diệp Phong loại cặn bã này xuất hiện mới có thể làm!

"Hôn lễ không còn có cử hành. Tân nương bị chọc giận rồi bỏ chạy. Lần này Lạc Nhĩ Tư gia thật sự là làm mất mặt lắm a….." Nhiều tân khách ở đây thấy tình huống này, nghị luận ầm ĩ .

"Lôi Ân, ta sẽ lấy mạng của ngươi!" Khải Văn thấy Tĩnh Hương căn bản không chú ý đến mình, trong lòng biết cái hôn lễ mà mong chờ từ lâu xem như hoàn toàn bị phá vỡ. Hai mắt đỏ đậm chỉ vào Diệp Phong hô to, đoạt lấy cương thương từ một gã kỵ sĩ thủ hạ, muốn cùng Diệp Phong liều mạng.

"Dừng tay!" Uy Nhĩ lão nguyên soái đột nhiên chìa tay ngăn lại Khải Văn, ra hiệu hắn với cái ánh mắt, nhìn Diệp Phong nói: "Lôi Ân nam tước, ngươi hôm nay quấy rối, hoàn toàn mất đi phong độ quý tộc cần có, phá hư hạnh phúc của đội trưởng Khải Văn. Bây giờ xin mời ngươi theo chúng ta đi gặp quốc vương bệ hạ, nói một lời công đạo Khải Văn!"

"Uy Nhĩ nguyên soái, chuyện này tựa hồ với ngươi không có quan hệ! Đường đường chánh chánh khiêu chiến tại đại lục các quốc đều được cho phép. Lôi Ân lại khiêu chiến không có thương tổn đến bất cứ người nào, Tĩnh Hương nàng ta tự mình rời khỏi. Lão dựa vào cái gì để cho Lôi Ân đi theo lão gặp quốc vương!" Kẽ tử thù đã mở miệng, Lạc Khắc tể tướng lập tức trừng mắt phản bác!

Không đợi Uy Nhĩ nguyên soái mở miệng lên tiếng, Nặc Liên bá tước sớm đã nổi trận lôi đình, tiện chỉ vào tể tướng cao giọng nói to: "Lạc Khắc, lão giỏi ngụy biện. Đường đường chánh chánh khiêu chiến quả thật là được cho phép. Nhưng hôm nay chuyện hoàn toàn là tôn tử ngươi một tay tạo thành. Không theo chúng ta đi gặp quốc vương, các ngươi đừng nghĩ thuận lợi đi khỏi bá tước phủ của ta!" Nói xong, hắn vẫy tay ra hiệu bốn trăm tam giai kiếm sĩ hộ vệ cách đó không xa đợi lệnh, nhanh chóng cản lại.

Nhiều tân khách có mặt, gặp tình huống không đúng, từng người một hướng ra phía ngoài lén đi, sợ bị liên lụy. Khắc Tư lão mục sư được mời tới hỗ trợ chủ hôn, thấy tân nương đã rời khỏi, bên kia song phương mười phần có mùi thuốc nỗ một, không muốn hòa lẫn loại chuyện này, liền dẫn tất cả mục sư đi theo, hướng ra phía ngoài rời đi.

Giờ phút này ở đây chỉ có Uy Nhĩ và Lạc Khắc và đảng phái thuộc của hai đảng quý tộc và quan viên không có rời khỏi, đều tự hướng đối phương đầu đảng sát vào. Đệ nhị đại đội Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, gồm tám trung đội rải rác khắp phủ đệ, phát hiện tình hình bên này, cũng đều từng người đi đến.

Lạc Khắc nhìn một đám quan viên và quý tộc bên mình, rồi quan sát tình hình của Uy Nhĩ đối diện bên kia, cảm giác trong lòng có chút không ổn. Hôm nay ở tại phủ Lạc Nhĩ Tư bá tước, đối phương có đệ nhị đại đội Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn, cộng thêm bốn trăm kiếm sĩ hộ vệ phủ đệ. Bên mình cơ hồ có quan văn và đại thần cao cấp quý tộc, chỉ đến tham gia hôn lễ không có đem theo hộ vệ, nếu đánh nhau chắc không phải địch thủ đối phương.

Trong đầu nhanh chóng suy xét, Lạc Khắc tể tướng nhìn Uy Nhĩ và Nặc Liên, nói: "Như thế nào, các ngươi muốn cho bệ hạ biết chúng ta ở đây đánh nhau ư? Ta khuyên các ngươi tốt nhất cân nhắc cân nhắc kết quả sau này!"

"Lạc Khắc, là Lôi Ân có lỗi trước. Ngươi hẳn là nhìn ra được bây giờ đích tình huống, lập tức để cho Lôi Ân theo chúng ta đi gặp quốc vương, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Uy Nhĩ hừ nhẹ khinh thường nhìn Lạc Khắc cùng Diệp Phong. Bây giờ tình thế căn bản là nghiên về bên lão, bọn họ nhiều nhân thủ như vậy, muốn bắt giữ bọn người Lạc Khắc quả thực dễ như trở bàn tay. Chuyện làm Lạc Khắc mất mặt mũi như thế, lão chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lạc Khắc thấy Uy Nhĩ quyết tâm muốn dẫn tôn tử đi gặp quốc vương, mặc dù không lo lắng việc Quốc Vương luận tội ra sao. Nhưng nếu tôn tử bị Uy Nhĩ đem theo đi gặp Quốc Vương, uy tín của lão sẽ bị bôi nọ? Nói như thế nào cũng không có thể ở trước mặt bọn người Uy Nhĩ yếu thế: "Quai tôn, Uy Nhĩ nguyên soái nhất định phải dẫn ngươi đi gặp Quốc Vương, con muốn đi không?"

Khải Văn phẫn nộ hai mắt đỏ đậm, bị Uy Nhĩ nguyên soái lên tiếng ngăn cản, không thể cùng cầm thú Nam Tước liều mạng, nghe Lạc Khắc nói xong, lập tức trừng mắt cầm thú nam tước, hy vọng hắn ngoan cố tới cùng, tự mình nhân cơ hội tốt giết hắn, lấy mối hận hủy hôn phát tiết!

"Lôi Ân, lập tức theo chúng ta đi gặp quốc vương. Nếu không ta không cách nào bảo đảm bọn kỵ sĩ cương thương có thể nghe mệnh lệnh của ta hay không!" Phỉ Long khinh thường nhìn Diệp Phong, đắc ý cười khẽ.

Diệp Phong quan xát hình dáng Lạc Khắc, cùng với Phỉ Long khinh thường đắc ý, điểm lên cây thanh sảng tiêu hồn, hít vào một hơi, mỉm cười hướng Phỉ Long hỏi: "Các ngươi đây là muốn cậy nhiều người ức hiếp ít nguời à?"

"Tùy ngươi nói như thế nào đều có thể. Tóm lại ngươi phải theo chúng ta đi gặp quốc vương, cho Khải Văn một lời công đạo!" Phỉ Long khinh thường cười khẽ, ở trong mắt hắn, Lôi Ân bây giờ người giống như một con cừu non dùng để tiếp đãi!

"Dối trá, ngươi muốn thì nói thẳng với chính ta, cần gì lấy việc Khải Văn làm lý do." Diệp Phong khinh bỉ nhìn Phỉ Long, dùng ánh mắt ra hiệu với Ba Nhĩ.

Phỉ Long bị Diệp Phong nói tức giận đến trong lòng phát cáu, đang định hạ lệnh Hoàng Gia kỵ sĩ động thủ bắt người. Ba Nhĩ lại đột nhiên huýt sáo thổi lên một cái âm thanh lanh lãnh chói tai. Thoáng chốc, một trận ngưu ngâm cùng sói tru vang lên. Ba trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang của Tư Lược đoàn, đánh vỡ vách tường bên trái của phủ đệ bá tước, nhanh chóng vọt tới phía sau đoàn trường đại nhân, nhìn đối diện địch nhân đang uy hiếp đoàn trưởng, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu!

Áo giáp gọn nhẹ cùng một màu sắt thép làm từ bạc. Hỏa hệ thất giai ma sủng Liệt Diễm tiêu phong vương cùng một trăm lục giai ma sủng Liệt Diễm tiêu phong mã, phong hệ lục giai ma sủng tật phong lang vương cùng một trăm ngũ giai ma sủng tật phong cự lang. Thành viên ba trung đội Tư Lược đoàn đều xuất hiện, bất luận thực lực, chỉ cần nhìn trang bị và ma sủng, khiến cho Uy Nhĩ, bọn người Phỉ Long giật nẩy người!

"Điều này, điều này, điều này sao có thể? Linh ngưu chiến sĩ? Bạch lang chiến sĩ? Còn có cương thiết trang bị kỳ quái và lại hơn hai trăm ma sủng? Đây là hộ vệ bí mật Lạc Khắc ư?"

"Cương thương trong tay của những kỵ sĩ ấy rất kì quái, hơn nữa còn mang đao mũi nhọn? Trang bị của ba trung đội này phải cần bao nhiêu kim tệ vậy?" Quý tộc và quan viên thuộc đảng phái của Uy Nhĩ nhìn ba trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn, từng người giật mình nghị luận.

Không chỉ có bọn họ, đến ngay cả phe đảng quý tộc và quan viên của Lạc Khắc, ánh mắt rung động khi thấy ba trung đội viện quân này đột nhiên xuất hiện, từng người đều tò mò nghị luận.

Lạc Khắc nhìn thấy ba trung đội xuất hiện, rốt cục hiểu được vì sao quái tôn ngôn ngữ cứng cỏi thần sắc không có chút nào kinh hoảng, nguyên lai nó sớm có chuẩn bị. Xem ra tự mình xem thường tôn tử à!

"Dát ….. dát ….."

Một trận điêu vang lên trên bầu trời của phủ Bá Tước, Kiệt Nã Tư phái ra mười tinh anh xạ thủ khứ âm thầm đi theo Tĩnh Hương, thống lĩnh chín mươi nguời tinh linh xạ thủ, cưởi trên Quang Minh bạch vũ điêu từ trên không hạ xuống, bay trên quanh không trung cách đoàn trường đại nhân một trăm thước. Tất cả cung tên toàn bộ nhắm vào bọn người Uy Nhĩ phía dưới. Ánh mắt cùng tinh thần của nhiều người quý tộc và quan viên đang có mặt lại lần nữa rung động!

"Hừ, khó trách ngươi không sợ hãi, nguyên lai là sớm có chuẩn bị!" Phỉ Long nhìn bốn trung đội chủ lực Tư Lược đoàn, mặc dù giật mình, nhưng cũng không có ý sợ hãi. Bởi vì Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn cũng không phải đồ rác, đường đường một đại đội của Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn, cộng thêm bốn trăm kiếm sĩ hộ vệ, nếu e ngại bốn trung đội nho nhỏ này của quân địch, hắn Phỉ Long có thể đi đâm tường tự sát!

Diệp Phong nghe Phỉ Long nói xong, liếc mắt nhìn gã, nhàm chán bĩu môi, ngáp một cái, không muốn trả lời gã. Bất luận chuyện xảy ra như thế nào, hôm nay là Diệp Phong lại đảo loạn, đối phương nếu hướng quốc vương cáo trạng, hắn tránh không được cũng bị quốc vương trách cứ, cho nên hắn không muốn chuyện ầm ĩ lớn.

Nhưng đối phương nếu như không chịu bỏ qua hắn, vậy tuyệt đối không thể đánh mất mặt mũi. Tại Đế Đô địa phương này, mất cái gì cũng không thể mất mặt mũi, nếu không sẽ bị những tên đối đầu chế giễu cả đời. Hơn nữa trừ phi đối phương động thủ trước, hắn sẽ không sợ thưa kiện. Thuần túy của đều này là heo chết không sợ nước sôi hâm nóng!

Ngay từ hôm qua, ba trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn cùng bọn tinh linh Kiệt Nã Tư đã về đến Đế Đô, mang cho Diệp Phong mang đến một phần " lễ vật" cực kỳ trân quý, làm cho Diệp Phong thập phần cao hứng. Hôm nay bọn họ là dựa theo kế hoạch đê hèn của Diệp Phong, ở ngoài phủ Bá Tước chờ đợi mệnh lệnh.

"Động thủ, bắt Lôi Ân cho ta!" Phỉ Long và Khải Văn nhìn bộ dáng Diệp Phong thanh nhàn nhàm chán, cũng đều sôi gan, hận không thể đem hắn lột da róc xương, lần lượt nuốt giận hạ lệnh.

Phần đông Hoàng Gia kỵ sĩ cùng với hộ vệ kiếm sĩ, nghe mệnh lệnh của Phỉ Long và Khải Văn, lập tức hét lớn nhằm phía bọn người Diệp Phong.

Ba trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang thấy quân địch triển khai xung phong, từng người về phía trước xung phong nghênh địch. Để hỗ trợ cho đồng bọn ở phía dưới, tinh linh trung đội trước phóng ra gia tốc, gia phòng, gia công ba loại Quang minh ma pháp.

"Dừng tay!!!"

Mắt thấy song phương chuẩn bị đánh nhau, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Mạt La đệ nhất kiếm sĩ Tả La, tốc độ không thể nhìn ra bằng mắt thường, chỉ vài giây đã để lại tàn ảnh, từ cổng chính của phủ Bá Tước vọt tới giữa hai bên nhóm kỵ sĩ. Tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình.

Ngay cả Diệp Phong bình thường kiêu ngạo tin cậy vào Tiêu Diêu Kiền Khôn Bộ, cũng không dám xem nhẹ tốc độ của Tả La, trình độ đệ nhất cấp"Tàn Ảnh" này đã vượt hơn "Tiêu Diêu Kiền Khôn Bộ" của hắn!

"Quốc Vương Bệ Hạ giá lâm….. Quốc Vương Bệ Hạ giá lâm….."

Hạ nhân của phủ Bá Tước, từ nơi cổng chính chạy tới vườn hoa, trong miệng cuống quít truyền báo. Ở phía sau đại đội Hoàng gia kỵ sĩ hộ vệ, quốc vương đang cưỡi trên con ngựa trắng, đi tới hoa viên.

Diệp Phong và Phỉ Long ở hai bên, thấy tình huống này, cả hai đều ra hiệu thủ hạ thu hồi vũ khí, lui về một bên, hướng quốc vương bệ hạ thi lễ.

"Uy Nhĩ, Lạc Khắc, các ngươi cho ta những giải thích tốt chuyện vừa mới xãy ra!" Lao Nhĩ hai mắt nuốt giận trừng mắt nguyên soái và tể tướng, một lời giải thích không rõ cả hai người không có kết quả tốt!

Uy Nhĩ và Lạc Khắc thấy bệ hạ vẻ mặt giận dữ, cũng đều thầm giật mình. Kết quả chính là tể tướng đại nhân đầy gian trá, ở phía trước Uy Nhĩ, thành thật đối quốc vương kể ra chuyện Diệp Phong vì Tĩnh Hương, lại khiêu chiến Khải Văn, lại thừa nhận sự việc, không cho Uy Nhĩ lên tiếng. Dù sao khiêu chiến đường đường chánh chánh, tại các quốc đô là được cho phép, quốc vương bệ hạ biết cũng không có khả năng xử trí trọng phạt!

Bởi vì Lao Nhĩ có việc xử lý, chậm trễ đến dự hôn lễ, nhưng mật thám đã hướng ngài bẩm báo chuyện bên này, cho nên ngài đối cái tình huống này đã có hiểu rõ, nên mới tỏ thái độ nuốt giận. Nhưng ngài với mục đích là thuận lợi giải hòa hai bên.

Đối với Lôi Ân quấy rối hôm nay, Lao Nhĩ đã từtrong miệng mật thám biết được, trong cuộc đời của ngài hầu như không thích ấy là xử lý loại chuyện nữ nhi tình trường này. Nếu như Tĩnh Hương không muốn đối diện Lôi Ân và Khải Văn, tất nàng đối với hai người đều có cảm tình, tốt nhất là để bọn họ tự mình xử lý.

Uy Nhĩ thấy Lạc Khắc thừa nhận sự việc, không có cách nào để tố cáo, tiếp theo kể ra một lần nữa, thỉnh cầu Quốc Vương đối Lôi Ân đưa ra xử phạt, còn Khải Văn một lời công đạo. Nặc Liên bá tước và Khải Văn cũng đều lần lượt thỉnh cầu Quốc Vương bệ hạ tác chủ.

Lao Nhĩ nghe xong thỉnh cầu của ba người, quan sát tình huống ở trong hoa viên, thận trọng nhìn vào tất cả thành viên của Tư Lược đoàn, mặc dù sớm đã biết, cảm giác trong lòng cũng không tránh khỏi tán thưởng Lôi Ân có bốn trung đội tinh anh này. Ông giả bộ nhíu mày đối Diệp Phong và Khải Văn nói:

"Nếu như Tĩnh Hương không muốn đối diện các ngươi, dám chắc nàng đối các ngươi đều có cảm tình. Hai người các ngươi lấy nàng làm thắng lợi phẩm đã khiến nàng đau lòng, loại chuyện này ta không thể tác chủ. Nhưng Lôi Ân ngươi hôm nay thật sự không có phong độ quý tộc, mặc dù khiêu chiến là được cho phép, nhưng ngươi gây rối làm loạn hôn lễ của Khải Văn, hơn nữa đập đổ bức tường của phủ Bá Tước, phạt ngươi bồi thường muời vạn kim tệ, nội trong ba ngày rời khỏi Đế Đô tiếp tục quản lý Tư Lược Đoàn của ngươi. Về phần vấn đề Tĩnh Hương, hãy dựa vào bản lãnh của các ngươi, ta không hy vọng tái diễn loại tập thể này phát sanh tình huống đánh nhau, nếu không giết không tha!"

"Vâng!" Diệp Phong đầu tiên chính sắc tỏ thái độ, hôm nay hắn đã thành công kế hoạch phá hoại Khải Văn cưới được Tĩnh Hương. Bị phạt mười vạn kim tệ cũng không có cái gì đáng ngại, số tiền này hắn gánh vác nỗi. Về phần nội trong ba ngày rời khỏi Đế Đô, không có vấn đề, hắn ban đầu tiện không muốn ở lâu tại Đế Đô.

So sánh với hắn, Khải Văn trong lòng quả thực nén giận trong người tới cực điểm, hôn lễ chờ mong vạn phần trước mắt này đã bị hỗn đản phá hư, cho dù có bồi thường mười vạn kim tệ như thế nào, căn bản không cách nào vãn hồi hôn lễ bị làm loạn khiến cho hắn mất đi thể diện. Nhưng quốc vương bệ hạ đã nói như vậy, Khải Văn cũng không dám có câu oán hận, chỉ có thể chờ đợi Tĩnh Hương sẽ trở về nhà, sẽ nghe chính mình giải thích, một lần nữa cử hành hôn lễ!

Uy Nhĩ nguyên soái không nghĩ tới Tư Lược đoàn của cầm thú nam tước phát triển nhanh như thế. Nếu để cho hắn tiếp tục mở rộng tinh anh bộ đội như vậy, quốc vương bệ hạ sau này dám chắc càng thêm trọng dụng Pháp Lôi Nhĩ gia trong quân sự. Lão bèn tính kế để làm cho Lôi Ân biến mất khỏi thế gian biến, hoặc là làm thực lực của hắn giảm đi.

Phỉ Long hôm nay không có cơ hội giáo huấn cầm thú nam tước, tâm trạng cực kỳ tức giận, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của cầm thú nam tước, âm thầm nguyền rủa muốn đưa hắn đi gặp minh thần!

## 67. Chương 67 - Luyện Kim Thuật Sĩ Dữ Kì Đặc Quáng Mạch

Tĩnh Hương thương tâm rơi lệ quay về phủ đệ, không để ý đến lời khuyên nhủ của Liên Na công chúa, thu thập hành trang rời khỏi đế đô, không muốn gặp mặt Diệp Phong và Khải Văn. Liên Na công chúa nhìn Tĩnh Hương, biết rằng khuyên nhủ thế nào cũng không hiệu quả, chỉ dặn dò Tĩnh Hương cẩn thận, nhớ báo tin cho nàng nơi hạ lạc.

Diệp Phong đưa kim tệ bồi thường, giao mọi việc cho lão nhân Lạc Khắc xử lý, dẫn Tư Lược đoàn rời khỏi Bá tước phủ. Một gã tinh linh xạ thủ phụ trách theo dõi Tĩnh Hương liền hướng đến hắn bẩm báo. Tĩnh Hương một mình rời khỏi đế đô, hướng về phương nam bay đi.

Diệp Phong nghe xong, hiểu được Tĩnh Hương hiện rời khỏi đế đô cũng tốt. Thứ nhất có thể bình tĩnh lại, thứ hai Khải Văn không tìm thấy nàng. Hơn nữa có tinh linh xạ thủ âm thầm đi theo, nên không có cái gì nguy hiểm, đến khi nào rời khỏi đế đô, hỏi đến cũng không muộn!

Mạn Nỗ Ai Nhĩ - Lạc Kì, là lão nhân chưa vợ, tóc ngắn màu xanh, thân gầy, lục giai luyện kim thuật sĩ, không màng danh lợi, si mê chú tạo, ngoài ra còn có thể phóng ra hỏa hệ lục giai ma pháp. Lão là người duy nhất có thể chế tạo ra không gian ma pháp.

Ba năm trước đây, Mạn Nỗ Ai Nhĩ đi tới Khẳng Đặc nô đãi đoàn ở Tây bộ Hỗn Loạn hoang nguyên, muốn mua ải nhân công tượng về làm trợ thủ. Kết quả đoàn trưởng nô đãi biết được lão là luyện kim thuật sĩ, liền đánh lén để bắt lão, ép buộc lão gia nhập nô đãi đoàn để chú tạo ma pháp vũ khí và đạo cụ.

Mạn Nỗ Ai Nhĩ kiêm tu chế không gian ma pháp, chỉ là ngũ giai thủy bình, sẽ không chạy đi, nhưng không thể chạy ra khỏi ma chưởng. Đầu tiên không chịu đáp ứng gia nhập nô đãi đoàn chú tạo, rồi bị cắt mất hai chân, thành ra không còn hình người, lão rốt cục bi ai mà khuất phục, đáp ứng gia nhập nô đãi đoàn chú tạo ma pháp vũ khí và đạo cụ.

Khẳng Đặc nô đãi đoàn tại Hỗn Loạn hoang nguyên bất quả chỉ là thế lực trung bình có hai ngàn nhân mã. Khi Bạo sa cửu đàu hoàng thống lĩnh ma thú điên cuồng đánh phá, tất cả các thế lực đều rời khỏi hoang nguyên, Khẳng Đặc nô đãi đoàn chạy tới Mạt la đế quốc.

Song bất hạnh chính là, cùng tồn tại với bọn chúng tại tây bộ là thế lực Qua Chĩ cường đạo đoàn, sớm nghi ngờ bọn họ bán ma pháp vũ khí và đạo cụ. Thừa dịp bọn họ rời khỏi nơi cư trú trên đường tới Mạt la đế quốc, bất ngờ phục kích bọn họ, muốn cướp đoạt ma pháp vũ khí và đạo cụ, muốn điều tra xuất xứ của những ma pháp vũ khí và đạo cụ.

Ba trung đội chủ lực Tư Lược đoàn cùng Kiệt Nã Tư mang theo nửa số tinh linh xạ thủ, phụng mệnh đoàn trưởng ở trên con đường về đế đô, tìm kiếm các thế lực phạm tội chạy từ Hỗn Loạn hoang nguyên đến Mạt la đế quốc, nhân cơ hội kiếm tiền. Kiệt Nã Tư tinh linh phát hiện Qua Nhĩ cường đạo đoàn, đang theo dõi hành tung của Khẳng Đặc nô đãi đoàn muốn đánh chiếm, liền nhanh chóng triệu ba trung đội tập chủ lực, thừa dịp song phương chấm dứt giao tranh, đến lúc Qua Nhĩ cường đạo đoàn thắng, mới đột nhiên xuất hiện giết chóc. Theo như lời của đoàn trưởng đại nhân đây là kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Đồng thời tiêu diệt hai thế lực, thu về Liệt Diễm chi kiếm, có thể tăng lên hai tầng Liệt Diễm đấu khí và hỏa hệ ma pháp uy lực, cùng với hai cái không gian giới chỉ có không gian rộng ba mươi thước vuông ngoài ra còn có trang bị chế tạo từ thiết cùng với bọn nô đãi. Toàn bộ mang tới bán tại thành thị gần đó, thu vào hơn chín mươi vạn kim tệ.

Mạn Nỗ Ai Nhĩ, chính là lễ vật mà bốn trung đội chủ lực dâng lên đoàn trưởng đại nhân.

Luyện kim thuật sĩ tại đại lục là nghề ít phổ biến nhất. Thành viên Tư Lược đoàn đi theo đoàn trưởng đại nhân thời gian dài, đều học được chỗ hữu dụng của việc chiêu hiền đãi sĩ, mua chuộc lòng người. Bởi vậy, khi biết Mạn Nỗ Ai Nhĩ là luyện kim thuật sĩ, tức khắc dùng lễ khoản đãi Mạn Nỗ Ai Nhĩ, khiến cho lão thập phần cảm kích, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi miệng hổ!

Phủ tể tướng, cầm thú nam tước biệt viện, Diệp Phong trở về, là lúc Lạc Tư đang uống rượu ở tại sân đình, cùng với Mạn Nỗ Ai Nhĩ kiêu hãnh kể chú tạo trung đội của mình kỹ thuật cao siêu như thế nào, vật tư của tư lược đoàn phong phú như thế nào, làm cho Mạn Nỗ Ai Nhĩ sửng sốt một hồi. Lão đời này cũng chưa thấy qua ải nhân nào có thể nói như vậy...

Binh lính có đoàn trưởng đại nhân như vậy, Lạc Tư ải nhân lão đầu này, qua thời gian đã bị lây một ít phẩm tính của đoàn trưởng đại nhân.

"A, đoàn trưởng, ngài đã trở lại, kế hoạch thành công không?" Lạc Tư thấy đoàn trưởng cùng một đoàn mấy người trọng yếu tiến vào biệt viện, lập tức cao hứng tiến tới, ngẩng đầu nhìn bọn họ hỏi.

"Ah, rất thành công!" Diệp Phong gật đầu trả lời, nhìn thấy Mạn Nỗ Ai Nhĩ ngồi ở ghế đá thấp, đi qua mỉm cười hỏi: "Đại sư, đã quen cuộc sống ở đây chưa?”

"Đã quen, đã quen, đa tạ đoàn trưởng đại nhân!" Mạn Nỗ Ai Nhĩ nhìn Diệp Phong cảm kích trả lời. Ở phủ Tể tướng lão được ăn uống ngon lành, còn có thị nữ theo hầu, so với việc đi theo nô đãi đoàn thì nơi này quả thực thiên đường!

Giá trị của một luyện kim thuật sĩ, trong mắt Diệp Phong tương đối cao. Bởi vì có luyện kim thuật sĩ, trang bị của Tư Lược đoàn được nâng cao cấp bậc và năng lực, cho nên khi nhìn thấy Mạn Nỗ Ai Nhĩ, biết được lão là luyện kim thuật sĩ, đối với lão cực kỳ nhiệt tâm!

Giờ phút này nhìn vẻ mặt cảm kích của Mạn nỗ ai nhĩ, Diệp Phong thập phần cao hứng, ngồi gần trong đình, vừa định mở miệng mời Mạn Nỗ Ai Nhĩ gia nhập Tư Lược đoàn, Lộ Lộ và Mộng Hinh trước sau từ phòng hắn đi ra.

"Thiếu gia, ngài khiêu chiến không bị thương chứ? Kết quả như thế nào?" Lộ Lộ quan tâm đi tới trước thiếu gia, đầu tiên là nhìn hắn có bị thương hay không, sau đó mới hỏi kết quả.

Diệp Phong sủng ái ôm Lộ lộ trên đùi, đắc ý cười hắc hắc nói: "Bổn thiếu gia tự thân xuất mã, Khải Văn dĩ nhiên không thể cưới Tĩnh hương!"

"Đoàn trưởng đại nhân, kế hoạch của người thành công rồi à, sao không thấy người mang nữ nhân xinh đẹp về đây vậy?" Mộng Hinh buồn cười nhìn Diệp Phong. Từ lúc bắt đầu biết được kế hoạch của Diệp Phong, nàng cảm thấy buồn cười, bởi vì căn bản là rất vô lại!

"Ách... Tĩnh Hương có chút tức giận, cần tự mình bình tâm lại!" Diệp Phong nhìn hình dáng buồn cười của Mộng hinh, thoáng xấu hổ trả lời, lập tức lảng sang chuyện khác, nói với Mạn Nỗ Ai Nhĩ: "Đại sư, Tư Lược đoàn của ta đang chiêu mộ nhân thủ, chẳng biết người có nguyện ý hay không gia nhập? Nếu không cũng không sao, ta có thể phái người đưa người đi nơi nào người muốn!"

"Tư Lược đoàn có ân đối với ta, đoàn trưởng đại nhân đã có lời, ta nguyện ý gia nhập!" Mạn Nỗ Ai Nhĩ nhìn Diệp Phong trả lời. Lão vốn một thân một mình, bây giờ lại tàn tật còn có thể đi đâu? Không bằng ở lại Tư Lược đoàn, hưởng thụ ưu đãi, cùng Lạc Tư và ải nhân nghiên cứu chú tạo ưa thích.

"Tốt, tốt, có đại sư gia nhập, sau này Tư Lược đoàn chúng ta nhất định càng thêm cường đại!" Diệp Phong thấy Mạn Nỗ Ai Nhĩ đáp ứng gia nhập, lập tức đắc ý cười ha ha, vừa mới bị Mộng Hinh làm cho xấu hổ, trong nháy mắt đã biến mất không còn. Thấy Mộng Hinh hé miệng cười duyên, cảm khái đoàn trưởng đại nhân thật là người vui tính, đáng tiếc chính là quá hoa tâm, không chuyên nhất, nếu không, gả cho hắn, có thể đi theo hắn vui vẻ cả đời!

Khải Đặc gần đây tấn công các thế lực phạm tội chạy từ Hỗn Loạn hoang nguyên tới Mạt La đế quốc, giờ có hứng thú đánh nhau, không chỉ kiểu tấn công này có thể kiếm được nhiều tiền, còn có thể gặp được địch quân có mỹ nữ xinh đẹp, cũng có thể sảng khoái một chút, quả thực rất tuyệt vời. Bởi vậy vừa nhìn thấy hình dáng cao hứng của Diệp Phong, ngẫm lại kì hạn ba ngày của quốc vương, liền đi tới bên cạnh Diệp Phong chờ mong hỏi: “Lão đại, bệ hạ hạn cho người nội trong ba ngày rời khỏi đế đô, lúc nào chúng ta xuất phát?”

“Đúng vậy đoàn trưởng, bây giờ không có nơi dừng chân, chúng ta sau này phát triển như thế nào?” Kiệt Nã Tư cũng đi theo tò mò hỏi.

Diệp Phong ôm Lộ Lộ, cao hứng cười nói: “Đơn giản, trước khi có điểm dừng chân, chúng ta ở đại lục đánh du kích!”

“Da hô, quá tốt, đánh du kích quá sảng khoái!” Khải Đặc cao hứng vỗ tay hoan hô. Mùa đông vừa mới qua đi, không phải lo nỗi khổ ngủ bên ngoài trời, La Phi, Kiệt Nã Tư, Kiệt khắc cũng không phản đối cách đánh này.

Mạn Nỗ Ai Nhĩ nhìn hình dáng cao hứng của mọi người, nghĩ một hồi rồi nói với Diệp Phong: “Đoàn trưởng, bốn năm trước, ta đi qua Vọng Triều Sơn phía Tây nam bộ duyên hải Mạt la đế quốc, vốn định bắt một con thỏ hoang để ăn, ngoài ý muốn phát hiện trong một sơn động có một loại kim chúc quáng mạch kỳ lạ, xem chừng nếu có thể dùng loại kim chúc này tạo vũ khí, có thể so sánh với tinh cương. Tuy nhiên…..”

Diệp Phong nghe Mạn Nỗ Ai Nhĩ biết một chỗ có quáng mạch có thể so với tinh cương, nhất thời hai mắt trợn lên, lộ ra quang mang phát tài, thấy Mạn Nỗ Ai Nhĩ đột nhiên nói tuy nhiên, lập tức lo lắng hỏi: “Tuy nhiên cái gì, đại sư mau nói!”

“Đúng vậy, đúng vậy, đại sư đừng làm chúng ta thèm, nói mau!” Tại quang minh đại lục phát hiện một chỗ có kim chúc quáng mạch có thể so sánh với tinh cương quáng mạch, tuyệt đối là một đống tiền lớn, ở đây mọi người đều thúc giục Mạn Nỗ Ai Nhĩ.

Mạn Nỗ Ai Nhĩ nhìn hình dáng chờ mong của đoàn trưởng và mọi người, do dự một chút, trầm tư nói: “Cái sơn động đó thập phần quỷ dị, ta mới phát hiện quáng mạch không lâu, đã xuất hiện rất nhiều vong linh sinh vật cấp bậc khác nhau, có cả vong linh cự long. Nếu không phải lúc ấy ta có truyện tống quyển trục nhanh chóng đào thoát, sợ rằng sớm táng thân trong sơn động đó!”

“Trong sơn động có vong linh sinh vật cấp bậc khác nhau? Chẳng lẽ bên trong có vong linh vu sư? Oh, có ý nghĩa…..” Diệp Phong nghe Mạn Nỗ Ai Nhĩ trầm tư nói xong, hai mắt lộ ra ánh sáng tham lam, lập tức hắc hắc cười nói: “Mọi người lập tức về chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đế đô, trước tiên đi xem Tĩnh hương, sau đó tới sơn động tại Vọng Triều Sơn xem có cái gì tác quái bên trong!”

## 68. Chương 68 - Mông Diện Nhân，ám Hắc Cửu Kiếm Đoạt Mệnh Trảm

Khải Văn, sau khi cầm thú nam tước rời đi, liền vội vã đến Ba Ni Lạp tử tước phủ, nhưng hạ nhân trong phủ đã nói cho hắn biết một tin tức vô tình, Tĩnh Hương đã thương tâm bỏ đi!

Khổ nỗi quốc vương vừa ra lệnh cấm đả đấu, Khải Văn dù cho vạn phần thương tâm cũng đành mượn rượu giải sầu. Đối với cầm thú nam tước thì hận ý của hắn đã lên tới cực điểm, chỉ cần có cơ hội thì hắn sẵn sàng bất chấp thủ đoạn lấy cái mạng chó của Lôi Ân.

So với Khải Văn, Phỉ Long trong đêm đó đưa ra một chiến thư cho cầm thú nam tước, ước định quyết một trận cao thấp tại cánh rừng nhỏ phía động đế đô hai mươi dặm.

Thân phận của Phỉ Long không tầm thường, Diệp Phong không nghĩ sẽ tự tay giết hắn, bằng không sẽ khó ăn nói với phía quốc vương. Bởi vậy Diệp Phong dù khinh thường hắn, cũng không muốn tự tay giết hắn để chuốc lấy phiền phức, nhiều nhất cũng chỉ là dạy cho hắn một bài học.

Nếu không biết về quáng mạch tại Vọng Triều sơn trước khi nhận được chiến thư, Diệp Phong khẳng định sẽ nhận lời quyết đầu với Phỉ Long, Bất quá hắn bị quáng mạch hấp dẫn, quyết đấu với Phỉ Long trong mắt hắn cả rắm chó cũng không bằng. Có thời gian chi bằng mau giữ lấy Tĩnh Hương trong tay, sau đó tới nơi kia để phát tài. Dù sao Phỉ Long cũng không công khai khiêu chiến, từ chối cũng không nhục nhã gì. Muốn giáo huấn tên Mạt La đệ nhất mỹ nam này còn nhiều cơ hội.

Nói với Lạc Khắc việc mình muốn đi Vọng Triều sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp phong liền tiến cung tham kiến quốc vương Lao Nhĩ, bẩm báo việc mình hôm nay rời khỏi đế đô. Lao Nhĩ còn đang không biết nên phái ai làm phó đoàn trưởng cho tốt. Bất quá ông rất hy vọng tên Lôi Ân ưa gây chuyện này nhanh chóng rời đế đô càng sớm càng tốt, nên chỉ đành phải ra lệnh hắn tùy lúc phải dùng tín điểu thông báo cho Lạc Khắc nơi hắn ở, để tiện việc phái phó đoàn trưởng đến chỗ hắn hội họp.

Không có phó đoàn trưởng đi theo ghi chép sổ sách, Diệp Phong tự nhiên mừng rỡ cao hứng, cáo biệt Lao Nhĩ bệ hạ, xuất lĩnh Tư Lược đoàn tiêu sái rời khỏi đế đô, làm dân chúng lại một lần hoan hô nữa.

Chính mình phái người đưa khiêu chiến thư thế nhưng cầm thú nam tước không quan tâm mà lại rời khỏi đế đô, Phỉ Long biết tin thiếu chút nữa giận đến nổ tung, chửi rủa cầm thú nam tước vô sỉ, ngang nhiên cự tuyệt lời thách đấu của kỵ sĩ.

Cùng lúc đó, sự tình hôn lễ của Khải Văn, đại đội trưởng của Hoàng Gia Kỵ Sĩ đoàn đệ nhị đại đội, cùng với Ba Ni Lạp tử tước bị cầm thú nam tước phá hỏng đã lan ra khắp đế đô, truyền đi không dứt. Hai phụ tử Khải Văn vô cùng mất mặt, hận không thể đem Cầm Thú nam tước ra thiên đao vạn trảm!

\*\*\*\*\*\*

Lúc hoàng hôn, tại khu vực phía nam Mạt La đế quốc, mười tinh linh mỹ nữ cưởi Bạch vũ điêu phụ trách âm thầm đi theo Tĩnh Hương, đứng xa xa nhìn Tĩnh Hương đang thong thả phi hành phía trước. Cùng lúc dưới mặt đất cũng có chín tên hắc y bịt mặt đang phóng ngựa đuổi theo, trong lòng thập phần nghi hoặc.

Từ lúc mà các nàng âm thầm đi theo Tĩnh Hương đến giờ đã qua ba ngày, bọn hắc y bịt mặt cũng một mực bí mật bám theo Tĩnh Hương. Không biết chín người này có dụng ý gì, các nàng đành phải cho tín điểu mang tin tức thông báo đoàn trưởng mau đến càng sớm càng tốt.

Tĩnh Hương do thương tâm mà rời khỏi đế đô, tâm tình mất mát cưởi Quang Minh bạch vũ điêu thong thả bay trên không, căn bản không biết có hai lộ nhân mã đi phía sau theo dõi nàng. Bằng không với tốc độ phi hành của Quang Minh bạch vũ điêu, bọn người bịt mặt trên mặt đất không có cách nào theo dõi nàng!

Ba ngày gần đây, trong đầu Tĩnh Hương mỗi giây mỗi phút đếu nhớ đến cầm thú nam tước, kẻ lấy đi trinh tiết của nàng rồi lại phá hư hôn lễ của nàng. Nghĩ đến cầm thú nam tước biểu đạt thâm tình đối với mình, rồi dám đặt cược tính mạng đi tìm Khải Văn quyết đấu, trong lòng nàng mười phần cảm động. Nhưng nghĩ đến cầm thú nam tước liên tục gây sự phiền nhiễu làm hại nàng không còn mặt mũi ở lại đế đô, trong lòng giận dữ không chỗ phát tiết, hận không thể cắn hắn một cái tận xương cho hả giận.

Tát Đức trấn, một tòa trấn nhỏ tại phía nam Mạt La đế quốc, dân số không đến hai ngàn. Cư dân lấy nông nghiệp làm sinh kế, cũng không có đặc sản gì, nên rất nghèo khó. Người qua đường đến đây nếu không vì quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi tại lữ điếm thì rất ít khi dừng lại, vì cứ thuận đường đi tiếp năm mươi dặm thì có thành thị.

Màn đêm phủ xuống, Tĩnh Hương cả thân thể lẫn tinh thần đều mỏi mệt, cưởi bạch vũ điêu đến bên ngoài Tát Đức trấn, đem bạch vũ điêu thu vào trong thân thể. Rồi nàng vào trấn tìm một lữ điếm tạm coi là sạch sẽ lấy một phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm cho thoải mái.

Tĩnh Hương vừa vào tiểu trấn, chín tên bịt mặt cũng đi theo vào trấn. Tinh linh mỹ nữ thấy tình huống này, lập tức lo lắng chúng muốn gây bất lợi cho Tĩnh Hương.

Hai ngày trước, Tĩnh Hương bay vô định cho đến khi đêm xuống, không gặp được thành trấn nào, liền tìm kiếm sơn động tại vùng núi non xung quanh để nghỉ ngơi. May mắn hai lần nàng đều tìm được nơi nghỉ, một lần tại một sơn động nhỏ, một lần là sườn núi kín gió. Cả hai địa điểm đều trên núi cao chót vót cả ngàn thước, chín tên bịt mặt thấy khó thể leo lên, liền tụ lại một chỗ thương lượng điều gì đó. Cuối cùng đều ẩn nấp tại một nơi kín đáo đợi đến khi Tĩnh Hương rời đi thì tiếp tục đuổi theo. Bởi vậy, đêm nay Tĩnh Hương nghỉ ngơi tại lữ điếm, tinh linh mỹ nữ tự nhiên lo lắng bọn bịt mặt gây bất lợi cho nàng.

Mặc dù đoàn trưởng đã dặn dò không để Tĩnh Hương phát hiện, bất quá lúc này tinh linh mỹ nữ cân nhắc nặng nhẹ, quyết định tìm Tĩnh Hương nói cho nàng biết đã bị theo dõi. Nếu không Tĩnh Hương xảy ra sự việc ngoài ý muốn, các nàng khó mà gánh vác nổi.

Cùng là nữ nhân, Tĩnh Hương ở cùng các tinh linh tại Tư Lược đoàn khá hòa thuận. Bởi vậy mười vị tinh linh mỹ nữ, vội vã đuổi tới lữ điếm, trước ánh mắt kinh ngạc của lão bản, xông vào phòng Tĩnh Hương. Tĩnh Hương lập tức nhận ra các nàng: “Lị Lị, Tu Ni, các ngươi thế nào lại tới đây?”

“Phó đoàn trưởng, có chín tên bịt mặt theo dõi ngài đã ba ngày. Ngài nhanh theo chúng tôi rời khỏi nơi này!” Hỏa tinh linh Lị Lị, nghe Tĩnh Hương hỏi liền lo lắng trả lời.

“Chín tên hắc y bịt mặt theo dõi ta ba ngày?” Tĩnh Hương nghe vậy sững sờ, rồi lại nhíu mày nhìn Lị Lị: “Các ngươi cũng liên tục theo dõi ta à!”

“Ơ, xin lỗi phó đoàn trưởng. Chúng ta theo lệnh làm việc. Ngài mau theo chúng ta rời khỏi đây, thật sự có chín tên bịt mặt theo dõi ngài!” Lị Lị trước tiên xin lỗi rồi sau đó lại lo lắng thúc giục.

Tĩnh Hương hiểu được chính Lôi Ân bảo bọn họ theo dõi mình, định mở miệng nói, một trận cười sằng sặc quái dị của nam nhân đột nhiên vang lên: “Hắc hắc, không nghĩ tới có đến mười tinh linh mỹ nữ theo sau chúng ta. Hôm nay nơi này không phải núi cao khó trèo, các ngươi một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát!”

Tiếng cười vừa dứt, tường gỗ hai bên căn phòng của Tĩnh Hương và chư nữ lập tức bị đập vỡ, chín tên bịt mặt đủ tư thế xuất hiện trước mắt các nàng.

“Phó đoàn trưởng, chúng ta ra khỏi phòng trước đã!”

Gian phòng quá nhỏ rất bất lợi cho pháp sư và xạ thủ phát huy, tại đây mà động thủ với đối phương, khẳng định sẽ thất bại không nghi ngờ. Bởi vậy Lị Lị vừa thấy đối phương xuất hiện, lập tức vận dụng Liệt Diễm chân khí phá nổ tường gỗ phía sau, kéo Tĩnh Hương từ lầu hai của lữ điếm nhảy xuống. Còn chín tinh linh mỹ nữ còn lại nhanh chóng bắn tên về phía địch nhân, rồi cũng nhảy ra khỏi lữ điếm.

Chín tên hắc y bịt mặt tốc độ không tầm thường, vượt xa tinh linh mỹ nữ. Tinh linh mỹ nữ nhảy ra khỏi phòng đồng thời bọn họ cũng tránh thoát tên, rồi cũng xông ra ngoài.

Trong lữ điếm cùng dân cư xung quanh nghe tiếng động, phát hiện có người đánh nhau, vội đóng chặt cửa sổ, sợ rước vạ vào thân. Bọn họ tại loại địa phương nhỏ này sợ nhất là chính là loại sự tình này, không cần nói là họ không dám đắc tội với những người ngoài đó, nhưng không may có thể gặp tai bay vạ gió.

Tiếng chim điêu nối nhau vang lên, Tĩnh Hương cùng Lị Lị và tinh linh thấy địch nhân tốc độ cực nhanh, đều triệu hồi Quang Minh bạch vũ điêu, muốn cưởi chúng rút lui.

Nhưng chín tên bịt mặt không cho các nàng cơ hội, Quang Minh bạch vũ điêu vừa xuất hiện, chín người rút từ sau lưng ra một thanh cương kiếm dài ba thước, đồng thời phát xuất một đạo hắc sắc kiếm khí công kích bạch vũ điêu của Tĩnh Hương, buộc bạch vũ điêu phải cất cánh bay cao tránh né, khiến Tĩnh Hương không thể cưỡi nó bay lên được.

Hắc sắc kiếm khí?!

Tĩnh Hương không thể đào thoát, Lị Lị cùng tinh linh đương nhiên không thể chạy trốn, ra lệnh bạch vũ điêu chính diện công kích địch nhân. Một mặt bắn tên, một mặt che chở Tĩnh Hương lui về phía sau, đồng thời giật mình trước hắc sắc kiếm khí của đối phương. Bởi vì chỉ có tu luyện hắc ám đấu khí mới có thể phát xuất hắc sắc kiếm khí.

Đối phó với hắc ám hệ và vong linh hệ, toàn bộ quang minh ma pháp đều có hiệu quả, chỉ cần nhị giai ma pháp “Quang Minh Tịnh Hóa” đánh trúng mục tiêu là có thể làm hắc ám sinh linh đau đớn không muốn sống, làm vong linh sinh vật tử vong trong nháy mắt.. Đáng tiếc chín người trước mắt tốc độ quá nhanh, Quang Minh Tịnh Hóa lại thuộc loại ma pháp có tốc độ chậm nhất, bởi thế ma pháp của Quang Minh bạch vũ điêu căn bản là đánh không trúng bọn chúng, chỉ đành phải tự gia công gia phòng gia tốc cho bản thân. Nhưng thế cũng chỉ làm tốc độ so với chín người không phân cao thấp.

Chín tên bịt mặt tốc độ rất nhanh, lại có thể phóng kiếm khí, Tĩnh hương cùng Lị Lị và tinh linh bị chúng truy cản nên căn bản không thể đào thoát. Bạch vũ điêu cũng không thể đến cõng chủ nhân, tình huống mười phần nguy hiểm.

Tĩnh Hương mắt thấy không có đường lui, đành phải niệm chú phóng thích điện hệ ma pháp, trước hết là thất giai ma pháp “Điện chi tí hộ” bày ra diện võng kết giới vây quanh mình cùng Lị Lị và các tinh linh. Sau đó phóng ra tứ giai ma pháp “Điện chi liên bạo”, dùng điện lưu liên hoàn công kích địch nhân, đồng thời mượn thân thể bạch vũ điêu, phóng thích lục giai ma pháp “Điện chi triệu hoán”, đem điện nguyên tố tạo thành dòng điện kích động trên thân bạch vũ điêu, công kích địch nhân.

“Hắc hắc, mỹ nhân, bằng thực lực của các ngươi cùng bọn ma sủng này cũng không thể là đối thủ của chúng ta, không nên lãng phí khí lực. Nếu các bảo bối thúc thủ chịu trói, đại gia sẽ đối xử với các nàng nhẹ nhàng một chút, còn không sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là luân phiên cưỡng gian!” Tên lùn nhất gầy nhất trong số chín tên đuổi theo công kích vừa dâm đãng cười gian, lập tức tám người còn lại cũng cười gian tà phụ họa.

Đối với ma pháp của Tĩnh Hương, chúng căn bản không quan tâm, có thể né tránh dễ dàng. Chính những mũi tên vô ảnh nhanh chóng của các tinh linh mỹ nữ mới khiến chúng gặp phiền phức. Nếu không phải bị tinh linh mỹ nữ bắn tên, chúng đã sớm vượt qua bạch vũ điêu đang dây dưa mà trực tiếp tấn công Tĩnh Hương, chứ không như hiện tại phải từng bước đánh lùi bạch vũ điêu từng chút một.

“Các ngươi là ai? Ta và các ngươi dường như không có thù oán?” Tình hương phóng ra một tam giai ma pháp “Điện toàn xuyên toa”, một dòng điện xoay tròn xung kích tấn công vào tên bịt mặt lùn ốm đang cười dâm đãng, miệng phẫn nộ chất vấn.

“Hắc hắc, ngủ với lão tử một đêm thì sẽ nói cho ngươi biết!” Tên lùn ốm tránh khỏi ma pháp của Tĩnh Hương, miệng cười dâm đãng. Tĩnh Hương cùng tinh linh tức giận nhìn hắn, toàn bộ ma pháp và tên đều nhắm vào hắn.

Ma pháp dễ tránh, cung tên khó phòng, tên lùn ốm bịt mặt bị quần công đến không cười nổi nữa, nhìn về phía đồng bọn đang nhìn hắn mà trong mắt đấy vẻ cười cợt, cao giọng hô lên: “Không đùa nữa, lập tức thu nhập bọn chúng rồi rời khỏi đây!”

“Hình như chính ngươi mới là đang chơi đùa mà?” Tám người còn lại trợn mắt nhìn hắn, cười nhạo không ngớt. Bất quá chúng vẫn tăng cường thế công.

“Hắc Ám cửu kiếm đoạt mệnh trảm!”

Tên bịt mặt lùn ốm không hài lòng với việc tám người chỉ tăng cường thế công, bước chân thay đổi hướng lao đến trung ương của tám người, hai tay nâng kiếm lên cao quá đầu, ngưng tụ kiếm khí, mở miệng hét lớn. Tám người còn lại nghe thế lập tức theo trật tự lấy hắn làm trung tâm, hình thành một thế trận hàng lối lệch nhau, giữ kiếm ở nhiều tư thế khác nhau, trầm giọng quát khẽ, ngưng tụ kiếm khí, đồng thời toàn lực cùng tên bịt mặt lùn ốm tại trung tâm, vung kiếm công kích đối phương phía trước.

Chín kiếm cùng xuất, trong phút chốc chín đạo hắc sắc kiếm khí to lớn dài sáu thước cùng lúc lóe lên, đem theo kình phong với khí thế kinh nhân, từ chín phương vị không giống nhau, chém về bạch vũ điêu, Tĩnh Hương cùng với bọn tinh linh Lị Lị phía trước.

Từ lúc tên lùn ốm hét lên, đến lúc tám người còn lại sắp xếp đội hình, thời gian trước sau quá nhanh, thêm vào đó phương vị công kích của chúng quá toàn diện, trừ Bạch Vũ Điểu bay lên tránh né thì Tịnh Hương cùng bọn tinh linh Lị Lị đang bị vây vốn không kịp tránh, chỉ có thề hoảng sợ nhìn chín đạo kiếm khí to lớn chém tới các nàng!

Chết, chữ này trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Tĩnh Hương và chư nữ. Đối mặt với chín đạo kiếm khí mạnh mẽ này, không thể tránh né mà bị trực tiếp đánh trúng thì chỉ có con đường chết!

“Oanh...oanh...”

Chín đạo kiếm khí mang theo kình phong gào thét sắp chém tới, lúc Tĩnh Hương cùng chư nữ đã nhắm mắt chờ chết, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống phía trước các nàng, xuất ra một đạo kiếm khí màu trắng dài mười thước, xoay tròn phía trước các nàng, va chạm liên tục với chín đạo hắc sắc kiếm khí, phát ra tiếng nổ ầm ầm.

Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp lan ra, mặt đất nơi Tĩnh Hương và chư nữ đầy bụi đất bay lên. Kết giới bị phá nát, một người cùng mười tinh linh, mười một nữ nhân đều bị khí lưu hất bay xa và ngã xuống.

Vào lúc này, các nàng nằm trên mặt đất, kẻ đang bên trong màn bụi đất tay phải đột nhiên phóng kiếm lên trời, quát khẽ một tiếng, Quang Minh đấu khí toàn thân vận chuyển mãnh liệt rồi bắn lên không trúng vào kiếm, lập tức dẫn động thanh kiếm bay lượn trên không trung. Kiếm quang bắn ra bốn phía, hấp thu quang minh nguyên tố xung quanh lên thân kiếm, khiến kiếm khí không ngừng lớn mạnh, vùn vụt phân thành trăm ngàn đạo kiếm khí bay vần vũ trong không trung.

Hả, đây là loại võ công gì?!

Chín tên bịt mặt không ngờ đột nhiên xuất hiện một trợ thủ của đối phương, trước tiên dùng Quang Minh kiếm khí ngăn cản thế công, rồi lại thi triển một loại võ công thần diệu, thật sự làm bọn chúng không thể tin.

Cùng lúc đó, người trong màn lốc bụi đất, hai tay ngưng tụ quang minh đấu khí dùng ngón tay ngự kiếm, vung ngang múa dọc, khiến kiếm khí dày đặc bầu trời theo đó mà đi, thế như cuồng phong bão vũ từ trên không bắn về phía chín tên bịt mặt.

Chín tên bịt mặt vừa dùng toàn lực để xuất tuyệt chiêu. Bây giờ thấy đối phương xuất ra võ công thần kỳ như thế, căn bản không thể trực diện ngăn cản, hơn nữa phạm vi tấn công của kiếm khí quá lớn, tránh trái né phải đều không được, chỉ đành liều mạng lùi về phía sau.

Người lui, kiếm khí đuổi, cuối cùng khi kiếm khí sắp đánh trúng chín người. Bọn chúng may mắn thấy một tòa tiểu lâu đen nhánh không người cản đường, liền nhún người nhảy sang bên kia tiểu lâu để tránh, khiến kiếm khí đánh trúng tiểu lâu, sinh ra âm thanh bạo phá ầm ầm không dứt đau đầu nhức óc. Khí áp cường đại làm mặt đất xung quanh chuyển động mạnh mẽ rồi mặt đất bị đánh lõm lỗ chỗ, đất cát tung bay.

Chín tên bịt mặt dù tránh thoát kiếm khí trực diện công kích. Bất quá lại bị gạch đá khi tiểu lâu nổ tung đánh trúng, đều ngã lăn ra rên rỉ, máu trong cơ thể sôi sục, thân thể đau đớn.

## 69. Chương 69 - Truyền Tống Quyển Trục

“Mẹ nó, võ công như thế nào lại lợi hại như vậy? Các người có thấy rõ bên đối phương không? Ta thế nào lại có cảm giác đó là Lôi Ân?” Kiếm khí bạo phát làm bụi đất bay hết lên người, mông diện nhân (người bịt mặt) lùn gầy nhịn đau đứng lên, trước tiên lẩm lẩm bẩm một cách khó tin, sau đó quay sang hỏi tám người bên cạnh.

“Bệnh thần kinh, hắn ta đích thị là Lôi Ân chứ còn ai nữa? May là Tiểu Lâu ngăn cản được hắn, nếu không chúng ta không chết cũng trọng thương!” Tám gã bịt mặt còn lại cố gắng nhịn đau đứng lên.

"Dát ….. dát ….."

Chín người vừa đứng lên. Từng trận tiếng điêu đột nhiên nổi lên. Gần một trăm con Quang Minh bạch Vũ điêu nhanh chóng từ trên trời nhằm đến đám người tinh linh xạ thủ phủ trùng xuống.

“Lôi Ân, lần này ngươi tính toán thật lợi hại, lần sau nhất định chúng ta sẽ đoạt lại chí bảo.”

Nếu chỉ có một mình Diệp Phong, mông diện nhân lùn gầy khẳng định có thể bằm thây hắn ra vạn đoạn, bất quá có thêm tinh linh xạ thủ thuộc Tư Lược đoàn, chín người bọn họ chỉ còn cách ly khai. Bởi vậy, hắn trầm giọng quát nhẹ, từ trong ngực áo lấy ra ma pháp quyển trục, nhanh chóng xé rách, trong nháy mắt dưới chân chín người xuất hiện một đạo bạch sắc lục mang chói mắt tản mác ra. Quang mang vừa hiện ra liền lập tức biến mất, toàn bộ chín người họ cũng liền không thấy bóng dáng đâu.

“Mẹ kiếp, Truyện tống quyển trục!? Bọn súc sinh này mẹ nó cũng giàu thật!" Kiệt Nã Tư trên bầu trời thấy tình hình bên dưới, buồn bực học theo đoàn trưởng, mắng.

Ở bên kia, Diệp Phong vừa sử dụng xong Chí Tôn Cửu Thức, đệ nhị thức, “Kiếm sái hồng trần---- kinh thiên địa” liền vội vã chạy tới xem xét thương thế của Tĩnh Hương. Hắn thấy đối phương sử dụng truyền tống quyển trục chạy trốn, cơ mặt hắn giật giật mấy cái, tâm trạng hắn cực độ khó chịu vì đã để địch nhân chạy thoát.

Nhận được tin báo từ tinh linh mĩ nữ đã biết được tung tích bọn người bịt mặt theo dõi Tĩnh Hương, Diệp Phong liền sử dụng Khinh thân thuật trong tập Bảo điển trung học cùng với Lộ Lộ dẫn đầu tinh linh trung đội vội vã truy theo hướng tây nam. Vừa nãy nếu không phải hắn đến kịp thời ra chiêu giải cứu thì Tĩnh Hương chư nữ phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa.

Bất quá, vừa rồi cùng địch nhân trực tiếp ngạnh đỡ kiếm khí cũng hao tổn chân khí không ít. Nếu không phải hắn đã luyện tới tầng thứ năm của Thiên Địa Chí Tôn thì bây giờ không phải khóe miệng chảy huyết, toàn thân khó chịu mà là trọng thương ngã xuống đất hôn mê không dậy nổi hoặc giả là trực tiếp phóng thí(đánh rắm) chết nghoẻo rồi!

Có Diệp Phong ở phía trước chống đỡ nên bọn Tĩnh Hương chư nữ dù bị đánh bay bất quá cũng chỉ bị chấn động nhẹ, không có gì đáng ngại hết. Tĩnh Hương nhìn Diệp Phong đang ôm nàng trong lòng, khóe miệng có máu rỉ ra và cùng bụi đất trên mặt, bao nhiêu oán niệm với hắn từ trước đến nay xem như hoàn toàn biến mất, ngữ khí cảm kích nói: “Xin lỗi, ta đã liên lụy ngươi!”

“Đừng nói cái gì là liên lụy. Vì nàng, ta có thụ trọng thương cũng cam tâm tình nguyện!” Diệp Phong thấy Tĩnh Hương ngại ngùng, lập tức mặt dày vô sỉ tỏ vẻ thâm tình nói như vậy. Kỳ thật Diệp Phong vừa thấy mông diện nhân lùn gầy xuất ra hắc ám đấu khí, cộng thêm lời nói của hắn, tựu trung biết được đối phương là người của Hắc Ám giáo đình, mục tiêu chân chính là hắn, còn xuất thủ đối với Tĩnh Hương thì đại khái là muốn hắn giao ra Hắc Ám ma kiếm mà thôi. Cho nên nói đến liên lụy, hoàn toàn là hắn liên lụy Tĩnh Hương. Bất quá cái loại thời cơ tốt đẹp để lấy lòng mĩ nhân này làm sao hắn có thể bỏ qua.

Tĩnh Hương đang bị Diệp phong ôm, lại thấy biểu cảm đầy thâm tình của hắn, nhất thời cảm thấy xấu hổ, liền giãy giụa muốn tránh khỏi đôi tay của hắn, mở miệng nói: “Có phải ngươi nên thả ta ra trước không?”

“Nhưng thương thế của nàng không phải quan trọng hơn sao?” Diệp Phong biết rõ nhưng lại ra vẻ, cố tình không muốn buông Tĩnh Hương ra.

“Không quan trọng nữa, ngươi mau nhanh buông ta ra!” Tĩnh Hương lắc đầu đáp lời hắn. Thấy Kiệt Nã Tư đã tới, lại còn mười tinh linh mĩ nữ cũng đang quan sát nàng, trong lòng Diệp Phong giãy dụa một trận, khăng khăng muốn Diệp Phong thả mình ra.

Tuân theo chỉ thị của thiếu gia ngồi lại trên lưng thần điêu chờ ở không trung, Lộ Lộ lúc này liền cất giọng hỏi thăm tình hình của Tĩnh Hương. Lộ Lộ đúng là một người rất tốt. Tĩnh Hương ở Tư Lược đoàn có giao tình với Lộ Lộ cũng không tệ, thấy nàng quan tâm hỏi thăm tình trạng của mình, lập tức mỉm cười lắc đầu nói mình không có việc gì cả.

“Đoàn trưởng, ngài thấy đấy, chín người bọn họ không phải vì…..” Kiệt Nã Tư đi tới trước mặt Diệp Phong, vốn muốn nói là chín người kia vì Hắc Ám ma kiếm mà đến, bất quá Diệp Phong đột nhiên lại dùng ánh mắt dữ tợn bảo gã câm mồm lại, tên gia hỏa này lập tức ngậm miệng không nói gì nữa.

Việc dung hợp Hắc Ám ma kiếm đã được một bộ phận thành viên của Tư Lược đoàn biết rõ, nên Diệp Phong đã tập hợp trung đội chủ lực đến đế quốc hội họp cùng hắn ta rồi nói rõ sựu tình cho mọi người nghe, nhắc nhở mọi người nghiêm cẩn giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này Tĩnh Hương lại tưởng tự mình liên lụy mình bị thương, không hề nghĩ mục tiêu của đối phương lại là Diệp Phong, nên hắn mới ngầm ra hiệu cho Kiệt Nã Tư im miệng.

“Kiệt Nã Tư, ngươi biết vì cái gì bọn họ lại động thủ với ta sao?”. Tĩnh Hương chú ý tới ánh mắt của Diệp Phong làm Kiệt Nã Tư mới nói được một nửa lại dừng lại, không nhịn được tò mò hỏi.

“Ách, ta vừa rồi là muốn nói, bọn họ vì sắc đẹp của phó đoàn trưởng mà mò tới!”Kiệt Nã Tư nhanh chóng xem xét ánh mắt không có ý tốt của đoàn trưởng, trong lòng tự biết sẽ gặp xui xẻo nên lập tức kiếm lời dối gạt Tĩnh Hương.

Tĩnh Hương vừa mới rồi lĩnh giáo đối phương là một bọn dâm đãng vô sỉ, giờ phút này nghe Kiệt Nã Tư nói cũng có điểm đạo lý, cũng không phát hiện được chút gì không đúng từ gã. Diệp Phong thấy thế liền lập tức nói với Tĩnh Hương : “Bọn họ có thể gọi ra danh tự của ta, khẳng định là đã biết rõ về chúng ta, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua mục tiêu là chúng ta đâu. Một mình nàng hành sự quá nguy hiểm, theo ta về Tư Lược đoàn được không?”

“Đúng rồi, phó đoàn trưởng, ngài quay về Tư Lược đoàn đi. Thiếu người, chúng ta đều cảm thấy không quen!” Kiệt Nã Tư thấy đoàn trưởng nói vậy, ngay lập tức nháy mắt ra hiệu với thủ hạ của chư vị mĩ nữ, mở miệng nói hộ cho đoàn trưởng

“Ta đã không còn là phó đoàn trưởng lại trở về cùng các người làm cái gì…...” Tĩnh Hương khẽ liếc Diệp Phong, xấu hổ cúi đầu, trong lòng rất vui sướng vì bọn người Kiệt Nã Tư nhiệt tình giữ nàng lại.

“Chúng ta có thể thỉnh cầu bệ hạ lại mà. Vốn dĩ bệ hạ rất tín nhiệm nàng, tuyệt đối không thành vấn đề.” Diệp Phong thâm tình nhìn Tĩnh Hương, ôn nhu nói bên tai nàng: “Nàng không ở tại Tư Lược đoàn, ta rất lo sợ bọn người đó lại có thể xuống tay với nàng lần nữa. Đừng cự tuyệt nữa, theo ta trở về thôi!”

“Hảo, ta trước tiên đi với các người quay lại Tư Lược đoàn, bất quá ngươi đừng nghĩ nhầm chuyện khác.” Tĩnh Hương nhìn thấy thái độ thâm tình của Diệp Phong, trong lòng thập phần thoải mái, cúi đầu nhẹ nhàng đáp. Kì thật nội tâm nàng bây giờ khả dĩ đã chấp nhận Diệp Phong, chỉ là tạm thời còn chưa thích ứng kịp.

“Tốt lắm, nàng an tâm, chỉ cần để ta bảo hộ nàng là được.” Diệp Phong thấy Tĩnh Hương đồng ý quay lại Tư Lược đoàn, lập tức ôn nhu ứng thanh, đồng thời đắc y phát xuất nụ cười xấu xa đầy gian kế với Lộ Lộ, nhìn nàng hé miệng cười trộm.

Tát Đức trấn là tiểu trấn nghèo khó, người dân thuần phác, tỷ lệ phạm tội cơ hồ không có. Trong trấn chỉ có hai mươi tráng hán được cư dân tuyển ra đảm đương chức vụ vệ binh. Người đứng đầu trấn là một lão đầu tuổi trạc lục tuần, bộ dáng hòa ái. Lão thấy Tĩnh Hương chư nữ cùng bọn mông diện nhân đánh nhau, liền mang theo vệ binh khẩn trương đi xem tình hình, liền bị võ học cường đại của những người lạ này làm cho phát run. Giờ phút này phát hiện trong hai bên đánh nhau thì một bên đã bỏ chạy, còn một bên ở lại đang thương lượng cái gì đó. Lão lo lắng bọn họ sẽ làm nguy hại đến cư dân ở đây, chỉ đành nghiến răng dẫn bọn vệ binh đến, muốn thỉnh nhóm người này li khai tiểu trấn.

Bọn người Diệp Phong thấy lão đầu dẫn hai mươi người đang hoảng sợ cầm chặt kiếm bồn chồn đi đến, tất cả đều lộ ra thần sắc buồn cười.

“Chư vị cường đại kiếm sĩ, xạ thủ, lão phu là trưởng trấn của cái địa phương nhỏ này. Tiểu trấn của ta rất bần cùng, có cái gì có thể hiếu kính các người thì…..” Lão đầu lo sợ đi đến chỗ bọn Diệp Phong đang đứng cách đó không xa, mở miệng chưa kịp nói xong. Diệp Phong liền minh bạch ý tứ của lão, phất tay bảo lão ngậm miệng, xuất ra ma pháp tập trị giá năm ngàn kim tệ đưa cho lão, xem như phí tổn bồi thường hủy hoại của tiểu trấn, sau đó cùng mọi người lên lưng điêu rời đi.

Lão trưởng trấn tay cầm ma pháp tập trị giá năm ngàn kim tệ, hướng theo bọn người Diệp Phong đang bay, không thể tin được bọn họ không đòi kim tệ mà còn hoàn lại cho tiểu trấn bọn họ để bồi thường sự phá hủy.

“Ta không nghĩ tới ngươi thực ra cũng là kẻ thiện tâm.” Từ không trung, Tĩnh Hương nhìn Lộ Lộ và Diệp Phong cảm khái tán thưởng.

“Hắc hắc, đương nhiên, đương nhiên!” Diệp Phong cười hắc hắc đắc ý tán thưởng, kì thật tên gia hỏa này sớm biết Tĩnh Hương đã nhìn thấy hành động tốt đẹp của hắn, tự nhiên hảo cảm với hắn cũng gia tăng, bẩn thỉu bẩn thỉu a…...

## 70. Chương 70 - Vọng Triều Sơn，thâu Khuy、thương Tễ Mộng Hinh

Vọng Triều sơn nằm ở phía Tây Nam của Mạt La đế quốc, đối diện với biển lớn mênh mông. Thế núi lên xuống trùng trùng kéo dài hàng trăm dặm. Cỏ xanh trải dài khắp nơi. Đỉnh núi quanh năm được mây mù bao phủ, một làn hơi mang vẻ khó lường tràn ngập.

Vì Vọng Triều sơn nằm ở ven biển nên dã thú rất là thưa thớt, thêm nữa quanh núi cư dân ngụ khắp nơi, lấy nghề bắt cá để sinh sống. Cho nên nơi này bình thường rất ít có người đến, kể cả người đi săn, bọn họ thường sang phía đông bắc, Thanh Phong sơn, có dã thú nhiều hơn.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu sáng khắp đất trời. Ở bên trong Vọng Triều sơn, một ngôi nhà tựa núi cách mặt biển hàng trăm thước. Diệp Phong đi đường mệt nhọc mới tới được đây, đang dẫn một đoàn thành viên trọng yếu của mình, nhìn xuống đại hải rộng lớn vô biên, đưa mặt lên hít thở gió biển mát mẻ, cao hứng tán thưởng

Tiểu Hắc cùng Lam Lam bảo mọi người dừng lại, ngước mắt nhìn đại hải, chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm, bộ dạng có chút hưng phấn. Ai cũng nghe không hiểu bọn chúng đang trao đổi cái gì.

Từ sau khi Tĩnh Hương hợp cùng đội ngũ Tư Lược đoàn, Diệp Phong một thân nam nhân đã làm hết sức quan tâm chiếu cố thê tử. Tĩnh Hương dần dần tiếp nhận hắn, sắc mặc ưng thuận hiện lên. Nàng đáp ứng hắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm Tư Lược đoàn phó đoàn trưởng. Trước khi lên đường đến Vọng Triều sơn, nàng cưỡi điêu về đến đế đô gặp Lao Nhĩ bệ hạ thỉnh chức. Vì an toàn củaTĩnh Hương , Diệp Phong phái ra hai mươi tinh linh xạ thủ cưõi điêu đi theo sau.

“Thiếu gia , đại hải quả là một cảnh đẹp a!” Lộ Lộ đứng ở bên trái Diệp Phong, kéo tay hắn. Lần đầu tiên được trông thấy đại hải thật mà cao hứng xúc động.

Diệp Phong vuốt ve say mê mái tóc của Lộ Lộ , mỉm cười mà nói: “Trên núi này nhìn không rõ đâu. Ngồi thuyền rong chơi giữa biển lớn, cảm giác đó thật đã!”

“Chẳng biết đại hải này diện tích bao nhiêu? Ngoại trừ khoảng cách rất xa Quang Minh đại lục cùng Đông Phương đại lục, còn có các đại lục nhỏ bé khác…..” Mộng Hinh nhìn đại hải liên tưởng rồi bùi ngùi xúc động.

Hãy nghĩ xem ngôi sao này đã bao nhiêu tuổi rồi. Không đúng, bây giờ không có biện pháp nào để xác định đó là một ngôi sao, không thể xử dụng địa cầu để lý giải . Diệp Phong nghe Mộng Hinh xúc động, trong lòng trầm tư, hít thật sâu một ngụm lớn gió biển rồi mỉm cười, nói với Mộng Hinh rằng: “Không bằng sau này có thời gian, chúng ta hãy lái thuyền lớn, rồi sau đó ngao du cả thế giới nha!”

“Hảo a , nhất ngôn vi định không được nuốt lời a!” Mộng Hinh nghe vậy kinh hãi ứng lời. Trong lòng đối vớI Diệp phong hảo cảm tăng lên không ít. Lộ Lộ cùng với Khải Đặc và thành viên Tư lược đoàn đều lộ ra thần sắc mơ tưởng, ngao du cả thới giới a, đây là sự tình thật là kích thích và lãng mạn!

“ Đương nhiên, đến lúc đó mọi người hãy cùng đi!” Diệp Phong nhìn vẻ mặt Mộng Hinh, trong lòng rất là đắc ý, lập tức mở miệng cưòi sảng khoái.

Bọn người Diệp Phong đang ở dưới chân một ngọn núi cao cả ngàn thước. Một cái động nhỏ cỏ dại mọc đầy chẳng có gì thu hút, nhưng chính là mục tiêu lớn nhất của lần tới đây này của bọn họ. Bởi vì ở đó Mạn Nỗ Ai Nhĩ đã phát hiện ra lối vào sơn động có loại quáng mạch đặc biệt, đồng thời cũng là nơi trú ngụ của rất nhiều vong linh sinh vật

Gần Vọng Triều sơn là một một mảnh đất trống đây cỏ dại và hoa dại. Diệp Phong hạ lệnh cho thành viên Tư Lược đoàn đóng tại đây. Do phục tài nấu nướng của đoàn trưởng, năm mươi hai hương kì ải nhân đồng ý ở lại Tư Lược đoàn, phụ trách việc nấu nướng cho toàn thành viên.

“Đoàn trưởng, người chuẩn bị đối phó thế nào với bọn vong linh sinh vật trong động?” Mộng Hinh đang đứng ở một chỗ cao, nhìn nhìn cái cửa động phía dưới, hướng Diệp Phong mà hỏi.

Diệp Phong suy nghĩ, rồi nói: “Vong linh sinh vật không phải vô duyên vô cớ tụ tập bên trong động. Bây giờ còn chưa biết số lượng chính xác, cũng như mục đích của bọn chúng. Đầu tiên phải đi dò tra thử, nếu số lượng mà chúng ta có đủ khả năng tiêu diệt, thì lập tức tiêu diệt, còn không thì phải tìm cách khác để giải quyết!”

“Chúng ta không bằng đào thử mấy cái hố ngoài động. Nếu vậy, cũng làm cho bọn chúng tổn hao một chút khí lực.” Mộng Hinh trầm tư đề nghị.

Mạn Nỗ Ai Nhĩ không chờ Diệp Phong lên tiếng, mà nói: “Lúc trước ta phát hiện trong động có sẵn một khố quáng thạch. Sau đó thử dùng dao mà đào, nhưng chỉ đào được một chút, thì bọn vong linh sinh vật xuất hiện rồi. Cho nên ta không thể xác định bên trong quáng mạch có bao nhiêu ngõ ngách. Thêm nữa, cái động nào dốc xuống, phần bên ngoài mặc dù không lớn lắm, nhưng cái động lại rất sâu. Vì thế có đào bới bên ngoài cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi!”

“Ân, đại sư nói cũng rất có đạo lý. Hơn nữa dù có biết quáng mạch có ngõ ngách, nhưng chúng ta lại không biết vì cái gì bọn vong linh sinh vật lại tụ tập nơi này. Bọn chúng quần cư ở đây, chúng ta căn bản không thể an tâm đào bới.” Diệp Phong đồng ý ứng thanh.

“Đúng vậy, nếu đánh động đến bọn vong linh sinh khi đào bới, thì không bằng chúng ta trực tiếp tiêu diệt hết bọn chúng, rồi tiến hành cũng không muộn.” Bọn Khải Đặc cũng đều gật đầu phụ họa thêm.

Mộng Hinh thấy bọn họ nói như vậy, nghĩ lại cũng rất có đạo lý, nên không hề lên tiếng, chấp nhận ý kiến của bọn họ. Diệp Phong thấy thế liền ra lệnh cho mọi người lập trại, chuẩn bị ăn uống, rồi nghỉ lại một đêm, ngày mai sẽ vào sơn động. Dù sao qua một chặng đường dài, chúng thành viên cũng đang có biểu hiện mệt mỏi, bây giơ không tiện lập tức chiến đấu cùng đám vong linh sinh vật không biết mệt kia.

Bởi vì có vong linh sinh vật trong núi, cho nên Diệp Phong cẩn thận ra lệnh, không lập trại gần đó, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến tổn thất cùng phiền toái.

Đêm tối, sự yên tĩnh đã đến, sau khi ăn xong những mĩ vị do hương kỳ ải nhân nấu, Hi Ân dẫn tiểu đội bạch lang đi tuần tra. Còn nhưng thành viên của tứ trung đội chủ lực đều trở về nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lộ Lộ thu dọn lại phòng nghỉ gọn gàng. Diệp Phong nhàn hạ điểm lên cây Thanh sảng tiêu hồn, đi ra ngoài trướng để dạo một lát. Lều của Mộng Hinh nằm ở bên trái cách chỗ của hắn và Lộ Lộ không xa. Tên gia hỏa này đi tới ngoài lều của Mộng Hinh thì nghe được âm thanh bên trong. Hai chân không nghe lời đứng yên một chỗ.

Hắc hắc….. hắc hắc….. Mộng Hinh đang tắm rửa.

Diệp Phong lắng tai nghe âm thanh từ trong lều, rộ lên một thần sắc như lão trư. Trong đầu hắn, ý niệm rình xem xuất hiện. Hắn quan sát xung quanh không có ai, đặt cây Thanh sảng tiêu hồn xuống đất, rồi thi triển khinh thân thuật, thả người không một tiếng động lên phía trên cái lều của Mộng Hinh. Hắn ngưng tụ chân khí ở ngón trỏ đâm xuyên qua lớp vải, tạo một cái lỗ nhỏ. Con mắt trái như cái ngọn đèn bình thường, phát ra quang mang sắc mị mị, hướng vào cái lỗ đó mà nhìn.

Mộng Hinh với mái tóc màu đen dài được buộc gọn một cách đơn giản, không biết là đang có người rình xem. Nàng ngồi trong thùng tắm, dùng ngọc thủ trắng nõn xoa nhẹ lên đôi vai quang khiết. Mày phượng mê người mang theo một tia cười ngọt ngào, đôi môi anh đào đỏ tươi có vẻ như rất mềm mại. Phân nữ bộ ngực sữa lộ ra trên mặt nước, thật là đầy đặn, cái nhũ hoa cũng theo đó mà lúc ẩn lúc hiện. Cái đùi ngọc thon dài mông lung ngâm trong nước, so vơi kẻ khác chỉ có đẹp hơn không kém. Nhìn thấy vậy, dục hỏa của Diệp Phong nổi lên, tiểu hòa thượng ở phía dưới cũng có ý kiến, trong thâm tâm cũng muốn ôm lấy Mộng Hinh mỹ nhân đang lõa thể này!

“Đoàn trưởng, ngài đang làm gì vậy?” Khứu giác của bạch lang nhân cực kỳ linh mẫn, một bạch lang thiếu niên cưỡi tật phong cự lang đi tuần tra. Y đang tuần trong ở ngoài lều của Mộng Hinh, thì phát Diệp Phong, tò mò lên tiếng hỏi.

Không xong, ta sao lại vô ý như vậy a?! Diệp Phong bởi vì đang ở doanh trại của mình, nên không có cảnh giác. Giờ phút này ý niệm dâm dục đang đại thịnh, nghe được bạch lang thiếu niên hỏi, nhất thời thầm kêu không xong, rồi hắn nhanh chóng nhảy xuống, ra hiệu im lặng, rồi bảo y rời đi.

Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộng, bởi vì từ trong lều Mộng Hinh kêu lên: “Lôi Ân, ngươi tử sắc lang này, ta sẽ không để ngươi yên…..”

Rình xem thì lại bị phát hiện, Diệp Phong trong lòng hô to không may. Rồi hắn bảo bạch lang thiếu niên đang nhịn cười lui. Sau đó hắn sợ mọi người chạy ra khỏi lều hỏi han, liền nhanh chóng quay về lều của mình.

“Thiếu gia, ta hình như nghe được Mộng Hinh đang la ngài?” Lộ Lộ rõ ràng đã nghe được tiếng la của Mộng Hinh, tưởng thiếu gia đang đùa giỡn với Mộng Hinh, liền lộ ra thần sắc tươi cười.

Diệp Phong thấy thế định nói gì. Mộng Hinh rất nhanh mặt bộ y phục màu tím cùng với chiếc quần dài vào, nhíu màu đi vào trong lều, đến gần trước mặt hắn, rồi dùng quyền đánh vào ngực hắn: “Tử sắc lang….. tử sắc lang…..” Cái miệng không ngừng mắng chửi, từ hàng mi phương nước mắt cũng chảy xuống.

Toàn thân lõa thể bị tên tử sắc lang này thấy hết, Mộng Hinh trong lòng rất ủy khuất vô cùng. Nếu là nam nhân khác, khẳng định hiện giờ không phải là những cái nắm đấm của nàng, mà là trường kiếm của nàng và một trăm tên cực điện kiếm sĩ.

Nhưng nếu để nàng động kiếm với Diệp Phong, nàng căn bản không thể ra tay được. Bởi vì trong tâm nàng đã có tình ý với Diệp Phong, chỉ không thích Diệp Phong có nữ nhân khác, cho nên không tiếp nhận tình ý của Diệp Phong. Vì thế bây giờ bị hắn thế hết thân thể, chỉ có thể một mình rơi lệ ủy khuất, đấm tới đấm lui để phát tiết.

“Ai….. đau quá….. Mộng Hinh tiểu thư….... ta sai rồi….. nàng tha cho ta đi…..”

Mộng Hinh không có vận đấu khi, mỗi quyền chỉ có thể như đấm bóp lên thân thể của Diệp Phong. Có điều là Diệp Phong thấy Mộng Hinh giơ quyền đấm mãi trong sự ủy khuất, cũng không có kịch liệt quá, liền lập tức hô thầm đây là cơ hội tốt. Từ trong miệng không ngớt lời xin lỗi, tay heo cũng nhân cơ hội này mà bắt đầu luồn vào trong lòng ngực của nàng. Cái miệng rộng thì hôn lấy hôn để môi anh đào của Mộng Hinh!

Mộng Hinh chưa từng bị nam nhân hôn qua, giờ này đột nhiên bị Diệp Phong chiếm hữu môi anh đào của mình, nhất thời đứng yên như sét đánh, quyền vẫn tiếp tục vung ra. Diệp Phong thấy tình hình này trong lòng mừng thầm. Tay trái nhẹ nhàng vòng ra sau mà hưởng thủ ngọc đồn săn chắc, tay phải thì đang tác oai tác quái ở cái hạt đậu màu đỏ trước ngực nàng.

Ngọc đồn và bộ ngực trắng bị tấn công, thân thể Mộng Hinh cảm giác có chút khác thường, liền tỉnh táo lại, miệng thì ngượng ngừng nở một nụ cười, lại tiếp tục bị cái lưỡi tham lam của Diệp Phong nhân cơ hội mà nhập vào trong miệng mình. Cái loại tâm tình đè nén đã lâu, nay bị một nụ hôn kích thích, đã làm tâm của nàng nhảy loạn, hơi thở dồn dập. Mặc nàng giãy dụa không ngừng, nhưng căn bản không thể thoát rả khỏi lòng ngực của Diệp Phong, chỉ có thể những âm thanh ô ô rên rỉ ngượng ngùng.

Lộ Lộ rất hiểu thiếu gia, thấy thiếu gia đang cùng Mộng Hinh, thì ôn nhu yên tĩnh ngồi gần đó không phát ra tiếng động, để tránh làm khinh động đến Mộng Hinh rồi phá hoại chuyện tốt của thiếu gia.

Diệp Phong giờ là cao thủ trong phòng the, bởi đã từng có kinh nghiệm với Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi. Giờ phút này đây, hắn đang ôm trong lòng lần đầu là một người có loại tâm tình đè nén như Mộng Hinh này, tự nhiên phải giở ra hết thử đoạn, khiến cho Mộng Hinh không ngừng thở gấp, dục hỏa trong người nàng không ngừng bốc lên cao.

Dùng sức hấp đôi môi hồng của Mộng Hinh, Diệp Phong cố dùng lưỡi xoáy tròn trên chiếc miệng sung mãn hương thơm của nàng, trước là chuyển động trên dưới phải trái, đôi lúc còn triền miên với chiếc lưỡi thơm mềm mại của nàng. Sau khi cảm thấy đầu lưỡi tê dại, từ trong miệng nàng rút ra, đem chiếc lưỡi thơm của nàng đút vào trong miệng mình tham lam liếm mút. Cả bàn tay heo cởi nút khuy trên chiếc váy dài mày tím của nàng. Nhân lúc nàng nàng bị môi của mình làm cho mơ màng, miệng lại càng tham lam liếm mút, hai cánh tay nhẹ nhàng bế nàng lên chiếc giường nhỏ, đè lên thân hình yêu kiều để hưởng thụ sự đầy đặc mềm mại mang theo khoái cảm. Đầu lưỡi lại đút vào trong miệng nàng nghịch ngợm một lần nữa.

Ngọc thể Mộng Hinh run rẩy, mắt phượng đóng chặt lại, hai má trắng trơn láng giờ đã ửng đỏ, hơi thở càng ngày càng gấp và nghe rõ hơn, hai tay tự giác ôm hông Diệp Phong

Diệp Phong cảm thấy rõ ràng ngọc nhũ săn chắc đầy đặn đang phập phồng lên xuống, trong lòng biết nàng đã hoàn toàn động tình, trên miệng lại càng thêm tham lam mút lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại trơn tru của nàng, nuốt hết nước miếng thơm tho, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Lộ Lộ , tỏ ý bảo nàng giúp mình cởi y phục, bàn tay vén chiếc váy dài màu tím của Mộng Hinh lên, lộ ra đôi chân ngọc hoàn mỹ thon dài thẳng tắp, trắng ngần không chút tỳ vết.

Trời ạ, ta trước kia sao lại không phát hiện cái chân của Mộng Hinh hoàn mỹ như vậy. Hắc hắc, thật quá tốt, cảm giác thật đã a….... Diệp Phong được Lộ Lộ giúp thoát y, hai tay hắn hay vuốt ve đùi ngọc hoàn mỹ bóng loáng nhu nộn của Mộng Hinh. Sau đó hắn tách hai chân nàng rộng ra, quỳ gối xuống, tạm dừng một chút, quan sát nàng đang thở gấp, khuôn mặt tràn ngập sự đòi hỏi, ôn nhu nói: “Mộng Hinh, trở thành nữ nhân của ta nha, ta sẽ vĩnh viễn mang hạnh phúc đến cho nàng!”

“Không….. Không muốn….... Ta không cùng người khác phân hưởng ngươi…...” Mộng Hinh vốn bị dục hỏa làm mất lý trí, nghe Diệp Phong nói xong, tỉnh lại một chút, vẫn kiên trì với suy nghĩ trước kia của mình. Diệp Phong thấy tình huống này trong lòng cười thầm, tiếp tục hôn lấy hôn để đôi môi anh đào của nàng, tay trái thì xoa bóp bộ ngực của nàng, tay phải dâm đãng luồn lách xuống vùng cấm địa, để thi triển tuyệt chiêu mà ngay cả U Nguyệt Nhi không thể chống lại được.

“Không….. đoàn….. xú Lôi Ân…... Ngươi đừng làm thế….. mau dừng lại…... khó chịu quá….. cầu xin ngươi…..”

“Hắc hắc, chỉ có khó chịu thôi hả, không có thoải mái sao?

“…...”

“Không nói, được, ta tiếp tục đây!”

“Đừng….. có….. có thoải mái….. ngươi tha cho ta nha…...”

“Không được, ta thích nàng, hôm nay nhất định phải biến nàng thành nữ nhân của ta!”

“Chán ghét….. ngươi chơi lưu manh…... Đây là cưỡng gian!”

“Ài, cưỡng gian? Nàng có muốn ta cho nàng xem thứ gì ẩm ướt trên tay ta không?

“Không muốn…...tử Lôi Ân….. Ta hận ngươi tới chết…... Ai nha…....dơ bẩn….. khó chịu quá….... ta cầu xin ngươi…... Không muốn như vậy…...

“Hắc hắc, nhìn nàng với vẻ mặt thoải mái mà la là khó chịu, sau này lão công sẽ tiếp tục như vậy!”

Diệp Phong đặt người trên thân thể mềm mại của Mộng Hinh, đang lưu manh thao tác không ngừng, khiến Mộng Hinh dục hỏa bốc lên cao, không tự kiềm chế được, không ngừng rên rỉ cầu xin. Mắt thấy thời cơ đã đến, tên gia hỏa này cười dâm đãng, gác đùi ngọc bóng loáng nhu nông của Mộng Hinh lên vai mình, tiểu hòa thượng ta ác ở dưới, rồi dùng sức, ấn một cái, lấy đi trinh tiết quý giá của Mộng Hinh…....

## 71. Chương 71 - Tư Lược Đoàn Vs Vong Linh Sanh Vật

Sơn động nơi vong linh sinh vật tụ hội, động khẩu chỉ rộng đủ cho hai người sóng vai đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong dẫn bốn trung đội chủ lực, và Lạp Phỉ Nhĩ, Ai Đức, Ba Nhĩ cùng hai gã cực điện kiếm sĩ dìu Mạn Nỗ Ai Đức, đốt đuốc tiến lên núi, trước sau tiến vào sơn động.

Không biết tại sao vong linh sinh vật lại tụ tập bên trong sơn động, Diệp Phong không bỏ qua việc bên trong có nguy hiểm, đã để lại phần lớn cực điện chiến sĩ tại doanh địa bảo vệ bọn người Lộ Lộ. Vì vấn đề động khẩu quá nhỏ nên Liệt Diễm kỵ sĩ, bạch lang kỵ sĩ, tinh linh xạ thủ đều không phóng thích ma sủng.

Đêm qua, Diệp Phong rốt cuộc đã câu dẫn được Mộng Hinh như ý nguyện, khiến Mộng Hinh có chết cũng không rời hắn. Hắn tận tình giở trò hoa dạng khiến Mộng Hinh có thể sung sướng như tiên, nếm mùi đạt đến cao trào liên tiếp. Đến khi Mộng Hinh van xin hắn, đáp ứng sau này sẽ là nữ nhân của hắn, hắn mới để nàng nghỉ ngơi, rồi bắt đầu sủng ái Lộ Lộ bảo bối quý nhất của hắn.

Buổi tối Mộng Hinh bị rơi vào miệng sói háu đói của Diệp Phong, kết quả mỏi mệt đến giờ chưa tỉnh. Lộ Lộ được hắn phân phó thay hắn chiếu cố giai nhân. Mộng Hinh tiến vào trướng của đoàn trưởng đại nhân một đêm vẫn chưa ra, thành viên Tư Lược đoàn không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ để trong lòng không nói ra.

Theo lời mô tả của Mạn Nỗ Ai Nhĩ, Diệp Phong dẫn mọi người đi dọc theo thông lộ nhỏ hẹp. Đi một đoạn thì cảm thấy đường đi càng lúc càng mở rộng, không còn cái cảm giác chật chội như đoạn đường mới vào động khẩu. Bởi vì còn đường đi xéo sâu xuống dưới, cho nên khoảng cách của họ với đỉnh động càng lúc càng cao.

Nhìn vào những thạch bích trên trần động mà đoán thì sơn động này đã tồn tại từ rất lâu. Sao lại có vong linh sinh vật con mẹ nó tụ hội ở nơi này? Diệp Phong vừa đi, vừa đoán hưu đoán vượn trong đầu

“Ai, ai, Ai Đức, ngươi đi trong động này có cảm thấy gì không?” Ba Nhĩ đang đi theo phía sau thiếu gia, cảm giác càng đi sâu vào trong sơn động, càng có một loại cảm giác thoải mái, không hiểu tại sao lại như thế, liền mở miệng hỏi Ai Đức mập mạp ở bên cạnh.

Ai Đức xốc lại thanh Đại Khảm Đao trên vai phải, hai con mắt hạt đậu xem xét khắp nơi, nghe Ba Nhĩ, bực bội lắc đầu nói: “Ở nơi đổ nát này thì còn có cảm giác gì khác nữa, âm trầm ảm đạm.”

“Thế nào, Ba Nhĩ, ngươi cảm thấy gì à?” Diệp Phong nghe được thanh âm của hai ngưởi, quay đầu lại hướng về Ba Nhĩ hỏi.

Ba Nhĩ gãi gãi đầu, xấu hổ nói: “Thiếu gia, chẳng biết tại sao, ta càng đi sâu vào trong, lại càng có cảm giác thoải mái.”

“Hả, Ba Nhĩ, ở loại địa phương này mà ngươi cảm thấy thoải mái, ngươi có phải bị con lừa nào đá trúng đầu không?” Ai Đức kinh ngạc nhìn Ba Nhĩ hỏi.

“Bệnh thần kinh, đầu ta để cho con lừa mập nhà ngươi đá đấy.” Ba Nhĩ bực bội trừng mắt nhìn Ai Đức.Hắn cũng cảm thấy việc này rất là xấu hổ.

“Không quan hệ, không cần để ý, có thể là cảm giác lầm thôi.”

Diệp Phong lên tiếng ý bảo hai người đừng làm ồn nữa, tiến tục đi về phía trước. Hắn biết rõ Ba Nhĩ là Âm Hồn Thể, cực kỳ thích hợp giao du với linh hồn. Đến loại địa phương có vong linh tụ tập này, có cảm giác thoải mái cũng không có gì kỳ lạ. Lo rằng Ba Nhĩ sẽ sợ hãi, Diệp Phong vẫn không nói cho hắn về Âm Hồn Thể.

Nơi mà lần trước Mạn Nỗ Ai Nhĩ phát hiện mạch quặng là ở một một khu vực cao lớn rộng rãi, ít nhất có thể chứa trên một ngàn người tại đó. Cũng chính tại địa phương đó xuất hiện một lượng lớn vong linh sinh vật.

Mọi người cảnh giác đi dọc theo con đường càng lúc càng rộng, tiến tới địa phương lúc trước Mạn Nỗ Ai Nhĩ phát hiện mỏ quặng, đập vào mắt là một tình cảnh làm tâm tình cực xấu, ngoài ra mùi bốc lên cũng khó ngửi tương đương thế.

Đại khái có khoảng ba trăm sinh vật gầy khô như khúc củi, da thịt mục rữa, hai mắt u ám, cơ thể giống hình người nhưng tứ chi chấm đất, cái miệng rộng che kín hàm răng nhọn. Đây chính là một lũ nhất giai vong linh “Thực thi tiểu quỷ” đang hung dữ gườm gườm nhìn về phía bọn họ, trong miệng phát ra từng trận gầm gừ trầm thấp.

“Mẹ kiếp, bọn rác rưởi này tụ tập lại một chỗ con mẹ nó ác độc quá? Thối quá a!” Trước mặt Khải Đặc là thực thi tiểu quỷ, ngửi thấy không khí đầy mùi xú uế, cảm giác rất buồn nôn.

“Đại sư, thế nào lại chỉ có loại vong linh này, không phải có nhiều loại cấp bậc khác nhau sao?” Ai Đức nhìn Mạn Nỗ Ai Nhĩ đang được dìu, tò mò hỏi. Mạn Nỗ Ai Nhĩ chỉ đến đây có một lần, nào có thể đem sự tình này giải thích rõ ràng, nghe hỏi chỉ đành lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

“Ngươi muốn thấy vong linh sinh vật khác à?” Diệp Phong nhìn Ai Đức mỉm cười rồi lập tức nghiêm mặt nói với mọi người: “Lập tức phóng thích ma sủng, ở sâu trong kia có tiếng động vang ra, xem chứng sẽ còn có vong linh sinh vật tiến ra!”

Đoàn trưởng đại nhân vừa dứt lời, đồng loạt nghe được tiếng Kiệt Khắc và bạch lang kỵ sĩ gọi ra ma sủng của mình, xoay người leo lên, hai tay giữ lấy côn sẵn sàng chiến đấu.

Liệt Diễm kỵ sĩ và tinh linh xạ thủ thấy thế cũng không để bị khinh thường, lập tức gọi ra ma sủng chuẩn bị chiến đấu. Do tại đây mặt đất và trần động có khoảng cách trên trăm thước độ cao, cho nên tinh linh xạ thủ cưỡi chim điêu bay lên cũng không có vấn đề gi lớn.

Diệp Phong thấy thế nhắc nhở: “Chúng ta lần này chủ yếu là thăm dò, diệt được thì diệt, không diệt được thì rút, chú ý không để bị rối loạn hàng ngũ. Liệt Diễm kỵ sĩ trước tiên để ma sủng pho1g ma pháp thiêu đốt lũ thực thi tiểu quỷ phía trước!”

“Rõ” Liệt Diễm kỵ sĩ nghe tiếng nhận lệnh, rồi để ma sủng phóng ra ngũ giai ma pháp “Hỏa diễm liên đạn” cùng lục giai ma pháp “Hỏa diễm triệu hoán”. Liệt Diễm Tiêu Phong Mã liên tục phóng hỏa cầu cùng hỏa nguyên tố hình thành, công kích lũ thực thi tiểu quỷ trên diện rộng.

Nhất giai vong linh sinh vật, thực thi tiểu quỷ, cái loại này ngoại trừ có sức chịu đựng cao thì công kích, phòng ngự đều là rác rưởi.

Thực thi tiểu quỷ thấy đối phương phóng ra ma pháp công kích, phát ra từng trận tiếng kêu quái dị, cuồng loạn lao về phía trước, muốn hưởng thụ mồi ngon phía trước. Song lũ vong linh cặn bã như chúng, cũng tuy có thể dọa nạt người thường, nhưng đối mặt với lục giai ma sủng Liệt Diễm tiêu phong mã thì sau vài đợt ma pháp, tất cả đều nát bấy.

“Kháo, lũ đồ chơi này con mẹ nó đúng là rác rưởi!” Khải Đặc nhìn thi thể bọn tiểu quỷ văng tung tóe trên mặt đất, cảm giác càng thêm khó chịu.

Cũng trong lúc đó, tiếng vang sâu trong sơn động càng lúc càng lớn, mà trong đó rõ ràng nhất là tiếng lách ca lách cách của các đốt xương va chạm. Diệp Phong nghe thấy tình huống này, nói với Liệt Diễm, bạch lang, tinh linh ba trung đội: “Bất luận trước mặt có cái gì đang tiến tới, lập tức dùng ma pháp đánh nó nát ra từng mảnh cho lão tử!”

“Rõ” Ba trung đội cùng hô lên nhận lệnh, cùng với ma sủng liên thông chặt chẽ. Từ màn đen phía trước phóng ra trên một trăm tứ giai vong linh “Tử vong kỵ sĩ”, do trước mắt không có ánh sáng nên không thấy rõ đằng sau còn có bao nhiêu tên. Có điều là nghe âm thanh có thể đoán sẽ còn nhiều, hơn nữa có thể số lượng rất lớn, nếu không thì không thể tạo ra tiếng chân rầm rập như vậy.

“Đối với lũ nửa sống nửa chết phía trước thì không cần khách khí, khiến chúng nổ tan xác cho lão tử!” Diệp Phong cao giọng hét lớn, trong lòng lại có cảm giác không ổn, nếu vong linh sinh vật quá nhiều, hắn sợ rằng phải rút lui để suy nghĩ biện pháp đối phó.

Thành viên của ba trung đội không cần đoàn trưởng đại nhân mở miệng, đã thúc giục ma sủng phóng ra ma pháp. Đối phó hắc ám hệ và vong linh hệ, toàn bộ quang minh ma pháp đều có hiệu quả công kích, ngay cả nhị giai ma pháp “Quang minh tịnh hóa” cho dù tốc độ chậm rãi. Lúc này đối diện với vong linh sinh vật số lượng quá nhiều thế này, cứ đánh trúng là ngay lập tức giải quyết một tên. Do vậy tinh linh xạ thủ đếu ra lệnh cho Quang Minh bạch vũ điêu chỉ phóng “Quang minh tịnh hóa”.

Với cấp bậc của ma sủng như Liệt Diễm tiêu phong vương và tật phong lang vương thì chỉ có hỏa hệ ngũ giai ma pháp “Hỏa diễm liên đạn” và phong hệ tứ giai ma pháp “Phong nhận tật vũ”, ngũ giai ma pháp “Long quyễn phong bạo” là thích hợp tấn công tập thể.

“Long quyển phong bạo” không thích hợp phóng ra trong sơn động, nên hai trung đội Liệt Diễm, bạch lang chỉ chuyên phóng “Hỏa diễm liên đạn” cùng “Phong nhận tật vũ” mãnh liệt, có thể hình dung như hỏa vũ cùng cuồng phong bạo liệt.

Linh ngưu chiến sĩ không có ma sủng, không cam lòng nhìn bọn Khải Đặc biểu hiện trước mặt đoàn trưởng. Linh ngưu chiến sĩ thân mang kinh trang khải giáp chế bằng cương thiết xin phép La Phi, tất cả cùng huy vũ thiết trụ, cùng tiến lên cuồng loạn đánh vào tử vong kỵ sĩ. Tinh linh trong đội thấy thế liền ra lệnh ma sủng gia công, gia tốc, gia phòng cho bọn họ.

Ưu điểm lớn nhất của vong linh sinh vật là chẳng biết đau đớn hay mỏi mệt, chưa đến mức bị nghiền nát thì vẫn có thể chiến đấu. Tử vong kỵ sĩ, người hay chiến mã đều là xương khô, cho dù có ưu điểm của vong linh sinh vật nhưng lực phòng ngự lại quá yếu ớt, đối mặt với ma pháp oanh tạc đã chịu không nổi, tiếp đó lại đối mặt với thiết trụ kín kẽ của linh ngưu chiến sĩ, cơ hồ như bị nghiền vụn đến nơi, xương đầu bay loạn xạ.

Nếu chúng có thể che chắn giữ cho toàn thây thì cũng bị “Quang minh tịnh hóa” đánh trúng, hoàn toàn mất đi tư duy, ngã xuống đất bất động. Đương nhiên, phải có điều kiện tiên quyết là linh ngưu chiến sĩ và bọn tử vong kỵ sĩ không giẫm lên chúng, nếu không chúng còn phải chịu thêm một lần bị giẫm nát rôm rốp.

Tử vong kỵ sĩ căn bản không phải là đối thủ của bốn trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn. Bất quá số lượng của chúng thật khiếp người, Diệp Phong, Ai Đức, Ba Nhĩ, Mạn Nỗ Ai Nhĩ cùng một số người chưa động thủ, nhìn tử vong kỵ sĩ không ngừng lao ra từ bóng tối phía trước, tất cả đều buồn bực dự đoán xem rốt cuộc chúng có bao nhiêu tên?

Cứ như thế này, linh ngưu chiến sĩ thì không có vấn đề nhưng tinh thần lực của ma sủng có thể chịu đựng không được, ở địa phương này không có người ngoài, chi bằng xem thử uy lực của Hắc Ám Ma Kiếm cùng với Chí Tôn Cửu Thức khi sử dụng ma khí.

Diệp Phong nhìn tình thế chiến trận phía trước, trong lòng trầm tư quyết định. Tay phải triệu hoán ra Hắc Ám Ma Kiếm, quát khẽ một tiếng, chân thi triển Tiêu Diêu Càn Khôn Bộ, vọt qua mấy Linh Ngưu chiến sĩ phía trước, vận hành ma khí trong cơ thể. Hai tay giữ kiếm trước thân người nhanh chóng tiên tứ hậu ngũ, huy vũ cửu kiếm. Ma khí hùng hậu bành trướng, trong nháy mắt hình thành bốn đạo hắc sắc kiếm khí dài hai mươi thước thành hình một chữ “mễ”( 米i ) nhắm về phía tử vong kỵ sĩ. Sau đó lại thuận thế xuất ra năm đạo hắc sắc kiếm khí dài hai mươi thước xếp thành hình ngôi sao năm cánh theo sau đạo kiếm khí trước mà tiến. Ngay lập tức, kình phong điên cuồng gào thét, đất đá tung bay, ma khí tràn ngập, mặt đất nứt vỡ, sát khí hung bạo băng lãnh tràn ngập sơn động, phảng phất như muốn đem mọi thứ nơi này mà xé nát!

Tử vong kỵ sĩ dù không biết sợ cũng chẳng biết đau nhưng đối mặt với loại sát chiêu công kích trên diện rộng cường mãnh này, căn bản không có năng lực kháng cự. Huống hồ chúng lại tụ tập số lượng quá lớn, trước sau trái phải đều có đồng bọn, muốn tránh né cũng không có chỗ tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc sắc kiếm khí đem chính mình và đồng bọn phân thân toái cốt.

Chín đạo kiếm khí to lớn, đột phá từng hàng từng lớp tử vong kỵ sĩ, trực tiếp mang theo vô tình sát ý tiến thẳng vào vùng đen tối trong động. Mọi người mặc dù không thể thấy kiếm khí oanh sát phía sau vong linh sinh vật nhưng vẫn nghe được âm thanh bạo phá từ trong vang ra.

Chí tôn cửu thức, đệ ngũ thức, Tứ phân ngũ liệt ---đoạn hồn trảm. Dung hợp với Xi Vưu đao pháp đã cải biến, kiếm chiêu lấy thế chém làm chủ đạo, phối hợp ma khí xuất ra, hung tàn bạo ngược, sát khí phi phàm!

Ngay khi bốn trung đội chủ lực về đến đế đô, Diệp phong đã nói cho họ biết bản thân hắn đã dung hợp Hắc Ám ma kiếm, đạt được Hắc Ám đấu khí, ra nghiêm lệnh cho họ giữ bí mật không tiết lộ ra ngoài. Bởi thế, hiện tại Diệp Phong xuất ra Hắc Ám ma kiếm, sử dụng ma khí, ngoại trừ Mạn Nỗ Ai Nhĩ trợn mắt há mồm thì mọi người còn lại đều đã có chuẩn bị trước, bất quá thấy tuyệt chiêu của đoàn trưởng quá cường mãnh, cũng phải chắt lưỡi trầm trồ.

“Sao lại có thể? Thật không thể nghĩ đến, đoàn trưởng sao lại có thể đồng thời có được Quang Minh đấu khí và Hắc Ám đấu khí?!” Mạn Nỗ Ai Nhĩ giật mình than khẽ.

“Nhanh, đừng đứng ngây ra đó, có thể diệt được bao nhiêu thì cứ diệt!”

Diệp Phong lấy ra Quang Minh chi kiếm, tay phải Hắc Ám, tay trái Quang Minh, song kiếm cùng vung lên, huy động hắc bạch kiếm khí đan vào nhau loang loáng, nhanh chóng tấn công mãnh liệt vào lũ tử vong kỵ sĩ không biết sợ là gì. Trong miệng hét lớn nhắc nhở mọi người trong Tư Lược đoàn.

Bốn trung đội chủ lực nghe thế lập tức gia tăng công kích bọn tử vong kỵ sĩ. Lạp Phỉ Nhĩ và Ai Đức không cưỡi ngựa cũng dùng chân nhảy vào vòng chiến, Ba Nhĩ cùng hai gã cực điện kiếm sĩ bảo vệ Mạn Nỗ Ai Nhĩ cũng phóng ra hỏa hệ tứ giai ma pháp “Hỏa diễm liên đạn”.

Lúc này, bọn tử vong kỵ sĩ đã không tràn ra từ phía hậu phương nữa, thay thế chúng là ngũ giai vong linh tay cầm lang nha bổng, thân cao ba thước, toàn thân mập mạp thối rữa, miệng đầy răng lởm chởm, đầu hói không một sợi tóc chính là tham cật thi ma, cùng với lục giai vong linh toàn thân xương trắng, dài mười trượng, vong linh cự long.

“Tệ thật, hai loại này khó đối phó đây.” Diệp Phong nhìn bọn tham cật thi ma cao lớn và vong linh cự long, bắt đầu tính toàn xem có nên rút lui trước không. Nếu hai loại vong linh sinh vật này có số lượng nhiều như lũ tử vong kỵ sĩ thì bọn hắn hiện tại căn bản không có phần thắng.

Dù sao tinh thần lực của ma sủng cũng có hạn, trước đó đã oanh tạc thực thi tiểu quỷ và tử vong kị sĩ, bây giờ còn muốn oanh tạc tham cật thi ma và vong linh cự long có số lượng tương đương là tuyệt đối không thể.

“Mọi người cẩn thận, từ từ lui về phía sau ứng phó bọn vong linh này!” Không muốn thuộc hạ bị thương vong, Diệp Phong lập tức cao giọng hạ lệnh, hai tay vung kiếm, đồng thời vận hành chánh ma nhị khí, thi triển “Phong mang ngạo thế”, đem cự hình kiếm khí bổ thẳng vào tham cật thi ma và vong linh cự long.

Mọi người trong Tư Lược đoàn nghe xong mệnh lệnh của đoàn trưởng, tất cả vừa đối phó địch nhân vừa từ từ lui lại phía sau. Liệt Diễm kỵ sĩ, bạch lang kỵ sĩ đều thả ma sủng ra để chúng phóng thích ma pháp, trực tiếp hiệp trợ cho linh ngưu chiến sĩ đang cận chiến.

“Đoàn trưởng, đoàn trưởng, hết rồi, bọn chúng hết rồi, phía sau không còn vong linh sinh vật tiến ra nữa!” Kiệt Nã Tư có khoảng cách đối với địa phương đen tối gần nhất, rõ ràng phát hiện vong linh cự long bay ra sau cùng, tiếp đó không có thêm vong linh sinh vật nào, lập tức kinh hỉ hét to thông báo cho đoàn trưởng.

“Cái gì? Không có thật à?” Diệp Phong nghe vậy vui vẻ, nhìn số lượng tham cật thi ma và vong linh cự long, loại trước có hơn hai trăm, loại sau có hơn một trăm, ngoài ra còn sót lại hơn mười tên tử vong kỵ sĩ. Với năng lực của Tư Lược đoàn hoàn toàn có thể tiêu diệt, bất quá phía sau thật sự không còn gì sao? Mục đích thực sự của bọn chúng rốt cuộc là gì?

Mặc kệ, nếu phía sau có còn hay không thì cứ giải quyết bọn trước mắt rồi nói sau. Dù sao sớm muộn cũng phải làm. Diệp Phong nhanh chóng xem xét, song kiếm hung mãnh trảm sát tham cật thi ma, miệng cao giọng hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ vong linh sinh vật hiện hữu.

Biết được hậu phương của vong linh sinh vật không còn tăng viện, tinh thần của thành viên Tư Lược đoàn dâng cao, phía dưới thì Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang ba trung đội ra sức dùng hết tuyệt chiêu, chiếm hết thượng phong. Chỉ có tinh linh trung đội phía trên bị vong linh cự long công kích thì tương đối chật vật. Không có biện pháp, tinh linh xạ thủ bắn tên đối với vong linh cự long không biết đau biết sợ thì hiệu quả thật không lớn, chỉ có thể dựa vào quang minh ma pháp của Quang Minh bạch vũ điêu mà ứng phó bọn chúng.

“Kinh hồn thức!”

La Phi dẫn đầu linh ngưu trung đội vượt lên trước nhất, huy vũ thiết trụ đánh ngã một tham cật thi ma, đập nát đầu của nó. Mắt thấy trước mặt toàn là tham cật thi ma, trong lòng gã thầm hô cơ hội tới, quay lại cao giọng hạ lệnh cho linh ngưu chiến sĩ phía sau, toàn bộ đồng loạt vận dụng chánh khí, liên tục xoay chuyển thiết trụ trong tay rồi đem toàn lực nhắm chuẩn xác vào địch phương ném đi.

Với khí lực mạnh mẽ của linh ngưu chiến sĩ, thiết trụ nặng hơn năm trăm cân mang theo bạch sắc chánh khí được ném đi, nhất thời như bánh xe màu trắng xoay tròn, tiếng gió rít từng hồi. Tham cật thi ma chạm phải đều bị nát thây thê thảm.

Một loạt thiết trụ đập vào đất bạo phát ra âm thanh trầm đục, hơn bảy mươi tham cật thi ma đã tan xác dưới công kích của Kinh Hồn Thức. La Phi vừa thấy chiêu số thắng lợi, liền ha hả cười to, đái lĩnh linh ngưu chiến sĩ phân tán ra thu lại thiết trụ.

Liệt Diễm kỵ sĩ cùng bạch lang chiến sĩ thấy thế lập tức gia tốc tiến lên, cản trở tham cật thi ma trợ giúp linh ngưu chiến sĩ đang không có vũ khí.

Ưu điểm không biết đau biết sợ của vong linh sinh vật có đôi khi cũng chính là nhược điểm trí mệnh của chúng. Vì chúng dựa vào điểm không đau không sợ nên thường không lẩn tránh công kích, luôn dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương.

Diệp Phong thấy linh ngưu chiến sĩ xuất ra Kinh Hồn Thức công kích cực mạnh có hiệu quả tốt như thế, ngước nhìn vong linh cự long trên không trung, trên mặt lộ ra nụ cười ác ý, cao giọng nhắc nhở Kiệt Nã Tư hạ thấp độ cao phi hành để linh ngưu chiến sĩ dùng Kinh Hồn Thức tấn công vong linh cự long.

Từ bóng tối trước mặt không còn vong linh sinh vật lao ra, tinh linh trung đội hạ dần độ cao phi hành. Linh ngưu chiến sĩ liền dùng Kinh Hồn Thức tập kích vong linh cự long. Liệt Diễm kỵ sĩ và bạch lang kỵ sĩ hai đợt trùng sát, đem toàn bộ tử vong kỵ sĩ còn lại xé nát, bắt đầu đối phó số tham cật thi ma sót lại.

Diệp Phong tay cầm song kiếm, chập đạp Tiêu Diêu Càn Khôn Bộ như con thoi xuyên qua lại dưới thân bọn tham cật thi ma. Cự hình kiếm khí bén nhọn liên tục huy vũ, cơ hồ mỗi nhát kiếm đều đem một tên tham cật thi ma chia làm hai nửa.

“Tật lôi kinh mang!”

Ai Đức hay tay nâng đao quá đầu, vận hành Lôi Đình chân khí, hướng về vong linh cự long đang điên cuồng phun ra vong linh khí bức Kiệt Nã Tư vào tình thế nguy ngập. Gã liên tục huy vũ, thi triển thức thứ nhất trong Lôi Đình tam thức của hắn.

Dòng điện kích động dâng lên, đồng thời lúc Ai Đức múa đao, từ toàn thân hắn phát ra, dòng diện phủ đầy thân đao, hình thanh mười đao đao mang dung hợp điện lưu, mang theo tiếng sấm mờ nhạt, toàn bộ đánh trúng vong linh cự long.

Đáng thương cho vong linh cự long đang công kích Kiệt Nã Tư, căn bản không thể tránh né trong tình huống này, bị điện lưu đao mang đánh trúng nghiền nát, thân hình tan rã.

“Hắc hắc, Ai Đức, đao pháp thật tuyệt!” Kiệt Nã Tư vừa được viện trợ liền thở phào nhẹ nhõm, đưa ngón cái lên cười cảm kích Ai Đức.

“Đó là đương nhiên!” Ai Đức đắc ý vung đao trả lời, hai con mắt như hạt đậu đã cười híp thành một đường ngang. Bất ngờ lúc này một thanh thiết trụ do linh ngưu chiến sĩ ném lên không công kích vong linh cự long lại vừa vặn nhắm ngay đỉnh đầu gã rớt xuống “Oa, tên hỗn đản nào ném đấy? Mưu sát ta à!?” Ai Đức nhanh chóng ôm đầu né tránh thiết trụ, sau đó sợ hãi la hét.

Linh ngưu chiến sĩ xuất tuyệt chiêu tấn công vong linh cự long đang trong trạng thái kịch kiệt, căn bản không ai để ý tới tiếng la hét của Ai Đức. Tham cật thi ma còn sót lại đã bị Diệp Phong, Lạp Phỉ Nhĩ, cùng Liệt Diễm kỵ sĩ và bạch lang kỵ sĩ tiêu diệt. Vũ khí của mọi người đều đồng loạt chuyển hướng về lũ vong linh cự long còn lại.

Kinh Hồn Thức ，Hỏa Diễm Liên Đạn，Phong Nhận Tật Vũ，Quang Minh Tịnh Hóa，Phong Mang Ngạo Thế，Liệt Diễm Thao Thiên，Tật Lôi Kinh Mang，Mạn Thiên Phi Tuyết，Côn Ảnh Cuồng Đào. Mắt thấy tinh linh trung đội đang dây dưa với vong linh cự long hạ thấp độ cao, dưới mệnh lệnh của Diệp đại đoàn trưởng, mọi người đem võ học kết hợp cùng ma pháp, xuất tuyệt chiêu tập thể tặng cho vong linh cự long còn lại một trận đại oanh tạc, hoàn toàn quét sạch tất cả vong linh sinh vật xung quanh.

## 72. Chương 72 – Khoáng Mạch, Khô Lâu Quỷ Dị Gian Trá

“Hô, mệt chết ta đươc, đánh nhau với đám vong linh sinh vật không biết mệt này, thật đúng lạ mẹ nó không phải người. Nếu số lượng bọn chúng nhiều hơn, sợ rằng không có quốc gia nào có thể là đối thủ của chúng nó!”

Dẫn mọi người đi qua thi thể của đón vong linh sinh vật đến chỗ bốn người Mạn Nỗ Ai Nhĩ, Diệp Phong thu hồi song kiếm, rồi ngồi xuống mặt đấy, điểm lên cây thanh sảng tiêu hồn, và lắc đầu thở dài.

“Dĩ nhiên, không ăn không uống tác chiến cùng đám vong linh sinh vật chẳng biết mệt mỏi đau đớn này, có mấy quốc gia có khả năng. May mà bọn chúng không nhiều, cũng là mục tiêu tiêu diệt của Quang Minh giáo đình, nếu không khẳng định hậu quả thật nghiêm trọng!” Mạn Nỗ Ai Nhĩ cũng đồng tình.

“Thế sự vô thường, nói không chừng đến một lúc nào đó sẽ có một đoàn vong linh sinh vậy khiêu chiến các nước!” Diệp Phong đùa giỡn, rồi quan sát thạch bích chung quanh, hướng Mạn Nỗ Ai Nhĩ hỏi:” Đại sư, người ở đây có phát hiện vị trí của quáng mạch (mỏ khoáng thạch) không?”

“Bên trái, phía dưới bên trái thạch bích, mau theo ta!” Ma Nỗ Ai Nhĩ thở một hơi, nghe hỏi xong liền chỉ cho mọi người về phía bên trái của thạch bích. Cũng chỉ bởi lão vừa lúc trước để ý rồi phát hiện ra chỗ của quáng mạch.

Diệp Phong nhìn theo hướng chỉ của Mạn Nỗ Ai Nhĩ, và lập tức gọi mọi người lên đường. Mạn Nỗ Ai Nhĩ gọi hai gã cực điện kiếm sĩ, đem quáng mạch mà lão lúc trước phát hiện ở địa phương này. Lão hưng phấn rồi đưa ra một khối quáng mạch gần bằng nắm tay, đối diện với Diệp Phong mà nói: “Đoàn trưởng, người xem, năm đó ta bị khối quáng mạch này hấp dẫn, mới phái hiện ra nơi này có quáng mạch. Thật không tưởng được, sau nhiều năm quay lại, chúng vẫn còn ở đây!”

Nơi này đều có vong linh sinh vật, căn bản không ai có thể vào đây được. Diệp Phong nhìn sự hưng phấn của Mạn Nỗ Ai Nhĩ, trong lòng cười thầm, cầm lấy miếng quáng thạch mà quan sát, cảm giác như đây giống như thiết, không nghĩ cái địa phương này cổ quái thật. Tên gia hỏa này căn bản không hiểu cái đồ này!

“Đoàn trưởng, cái miếng này có thể giống như cương thiết, người để Ai Đức dùng cương đao chặt thử xem độ cứng của nó.” Mạn Nỗ Ai Nhĩ nhìn thấy hình dáng khó hiểu của Diệp Phong, mở miệng nhắc nhở, khẩu khí có phần tự tin.

Đúng a. Diệp Phong nghe xong liền tỉnh ngộ, đem miếng quáng thạch đưa cho Ai Đức, bảo gã chém một đao xuống xem.

“Cái thứ đồ chơi này bị ta chém một đao mà không tan thành mảnh vụn ư?” Ai Đức tiếp nhận quáng thạch nhìn một lúc, cảm giác hình như nó cũng có điểm phân lượng, bất quá, có thế nào thì nó cũng trông như thiết, trong lòng cười thầm một trận, phóng người lên, phất tay bổ một đao xuống quáng thạch, nhất thời tiếng kim thiết vang lên loảng xoảng, cương đao của Ai Đức mở ra được một lỗ hổng nhỏ.

“Trời ơi, không thể nào!” Ai Đức yêu thương nhìn khảm đao bảo bối của mình, không tài nào nghĩ được tại sao miếng khoáng thạch lại cứng rắn như vậy.

“Ha ha ha, phát tài, phát tài rồi, nhanh , La Phi, nhanh đào cho ta xem diện tích quáng mạch như thế nào…..” Diệp Phong thấy cương đao không chỉ chém đứt quáng thạch mà còn tạo ra một vết nứt nhất thời song nhãn hưng phấn phóng xuất sắc thái tham lam, gợi ý linh ngưu chiến sĩ La Phi mượn bọn Liệt Diễm kỵ sĩ loại Kích phương thiên họa, giao cho Mạn Nỗ Ai Đức chỉ huy bắt đầu đào bới.

Ngoại trừ linh ngưu chiến sĩ không có tham gia trận chiến cùng bốn người Mạn Nỗ Ai Nhĩ, những thành viên Tư Lược đoàn còn lại vừa mới đánh nhau xong với vong linh sinh vật đều hết sức mỏi mệt. Bất quá mắt đã kiến thức độ cứng rắn của quáng thạch vô danh này, trong lúc nghỉ ngơi nhàn nhã liền tập trung xung quanh linh ngưu chiến sĩ xem bọn họ đào bới, trong lòng thầm cảm khái, nếu như có thứ quáng thạch này làm vũ khí và khải giáp khẳng định có thể tăng cường lực công kích cùng phòng ngự.

Dưới sự chỉ huy của Mạn Nỗ Ai Nhĩ, những linh ngưu chiến sĩ lực đại không biết mỏi mệt điên cuồng đào bới, phát hiện quáng mạch dưới đất diện tích kéo dài vô cùng tận, căn bản nhất thời không thể chỉ vài trăm tên linh ngưu chiến sĩ mà đào hết được.

Diệp Phong thấy vậy, miệng cười cơ hồ không thể đóng lại được, trong đầu sảng khoái liếc nhìn thành viên của Tư Lược đoàn một cách gian trá rồi mơ tưởng đến khi dùng thứ quáng thạch này kiến tạo vũ khí và trang bị.

Mạn Nỗ Ai Nhĩ đang lúc cao hứng bất chợt nghĩ đến vấn đề Diệp Phong có thể sử dụng cả Quang Minh đấu khí lẫn Hắc Ám đấu khí, lại nhờ cực điện kiếm sĩ đưa lão bước đến trước mặt Diệp Phong, nghi vấn hỏi: “Đoàn trưởng, người làm sao có thể cùng lúc sử dụng Quang Minh và Hắc Ám đấu khí vậy?”

Tên Ai Nhĩ này vốn là một luyện kim thuật sĩ bị tàn phế cả hai chân, bây giờ sống cùng mọi người ở đây rất hòa thuận, Diệp Phong thập phần coi trọng lão, nghe lão hỏi liền mỉm cười giải thích, nhân vì liên quan đến việc vô ý dung hợp Hắc Ám ma kiếm nên ngoài ý liệu đạt được Hắc Ám đấu khí.

Mạn Nỗ Ai Nhĩ vừa được nghe nói hắc sắc trường kiếm mà Diệp phong sở hữu chính là vật chí bảo của Ma tộc trong truyền thuyết, lập tức chấn động nhìn Diệp Phong thỉnh cầu: “Đoàn….. đoàn trưởng, có thể để ta xem Hắc Ám ma kiếm một chút được không?”

Diệp Phong trong lòng cũng không câu nệ chuyện gì cả, việc nhỏ này tự nhiên chẳng cự tuyệt, hoán xuất Hắc Ám ma kiếm, để mặc Mạn Nỗ Ai Nhĩ tùy ý đánh giá. Đối với sự si mê của Mạn Nỗ Ai Nhĩ mà nói, không có sự vụ gì lại có thể sánh ngang được với sự hấp dẫn của thần khí.

Kiệt Nã Tư trông vào sơn động tối tăm không nhìn thấy tận cùng, đồng thời cẩn thận quan sát Hắc ám ma kiếm ở trong tay Mạn Nỗ Ai Nhĩ, hướng tới Diệp Phong hỏi: “Đoàn trưởng, chúng ta đi được chẳng mấy thời gian thì vô tình chạm mặt bọn vong linh sinh vật, bây giờ đã đào tới quáng mạch rồi, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục thâm nhập nữa hay sao?”

“Đương nhiên, đào được quáng mạch rồi thì tiến hành điều tra mục đích của bọn vong linh sinh vật tại sao tụ tập lại hết vào lúc này. Nếu không sau này sao chúng ta có thể an tâm được chứ? Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi rồi chúng ta tiếp tục do thám tình hình ở đây. Nếu thấy có siêu câp vong linh sinh vật, trước tiên sẽ lui ra ngoài rồi tìm biện pháp loại trừ tiêu diệt triệt để.”

Diệp Phong cao hứng chỉnh sắc hạ lệnh. Trước tiên để cực điện kiếm sĩ đưa Mạn Nỗ Ai Nhĩ đi ra ngoài thông tri cho bọn người Lộ Lộ yên tâm. Cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc để liễu giải bớt sự mệt nhọc sau trận kịch chiến rồi dẫn bọn người còn lại cẩn thận hướng đến sơn động trong thâm sơn đi tới. Vì quáng mạch quý giá, nhất định phải dọn dẹp hết cái mầm hậu họa này.

Cùng với sự di động của Tư Lược Đoàn, mặt trước của sơn động âm u cũng dần dần bị ánh sáng chiếu soi, ở cái sơn động tĩnh lặng này, ngoại trừ tiếng bước chân của đoàn người, tuyệt không có bất cứ thanh âm nào khác nữa. Sự yên lặng đến mức rùng rợn làm bọn họ đôi khi cảm thấy vô cùng khủng bố, tâm trạng càng lúc càng kinh hãi cùng với bước chân càng lúc càng đi tới gần sơn động. Dù sao nơi này cũng tụ tập các siêu cấp vong linh sinh vật, trước khi chưa định hình được hoàn cảnh ở đây, hay là cẩn thận là tốt hơn cả!”

“Đoàn trưởng, đích thực địa hình ở đây hết sức cổ quái, lúc chúng ta tiến vào động thì nó như càng lúc càng mở rộng ra, bây giờ thì thật sự càng bước thì sơn động càng hẹp lại.” Bạch lang kỵ sĩ Kiệt Khắc, cưỡi kỵ lang, xem xét khắp nơi trong động, do thám khắp địa hình xung quanh rồi quay lại hướng đoàn trưởng bẩm báo mọi sự.

“Ài, ta cũng nhận thấy cái này có vấn đề, mọi người hãy cẩn thận, gặp nguy hiểm lập tức lui lại!” Diệp Phong gật đầu ứng thanh, chỉnh sắc nhắc nhở mọi người.

Chúng nhân tay cầm ngọn đuốc, bước dọc theo con đường càng đi càng hẹp ở sơn động thâm sâu, đến được một địa phương có thể chứa đến mười người, phát hiện phía trước có góc ngoặt, hơn nữa ẩn ước có ánh sáng phát ra từ đó.

Diệp Phong nhíu mày giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, Ai Đức nhìn ánh sáng chỗ góc rẽ, nuốt nước miếng, lo lắng hỏi Diệp Phong: “Lão đại, làm gì bây giờ? Chỗ xó xỉnh kia không biết có mai phục không nữa?”

“Các người lui về sau hết đi, để ta đi xem thử.” Diệp Phong tay phải hoán xuất Hắc Ám ma kiếm, phân phó mọi người lùi lại phía sau, tự mình từng bước một đi tới góc rẽ, xoay người nhìn vào, ánh mắt kinh hãi nhìn thấy một tình cảnh hết sức rúng động lòng người, không nhịn được, trợn mắt há hốc cả mồm ra.

Sau ngã rẽ là một không gian trống trải, rộng lớn, chỉ có duy nhất một ngọn du đăng đang cháy, quy mô so sánh với nơi bọn người Diệp Phong vừa chém giết với vong linh sinh vật đều chỉ có hơn chứ không kém, dung nạp cả ngàn người cũng không thành vấn đề.

Làm Diệp Phong kinh ngạc không phải vì tọa động này mà là ở trung tâm động có bộ thạch ghế đơn giản nổi bật lên một bộ xương khô mặc pháp bào màu trắng, cánh tay phải ôm bên mình một u linh câu hồn mĩ diễm xích lõa mê người, còn cánh tay trái chỉ còn lại xương thì lay động hướng đến chỗ hắn chào hỏi. Tình cảnh xem ra cực kì quỷ dị.

“Việc này, việc này…..chả lẽ bà mẹ nó cũng là có chuyện như vậy à?”

Vong linh sinh vậ mặ dùóởữ tư duy tríuệ nhưng chúg mộ khi bịong linh phá sư từinh giớ gọ màuc1đế, thìhỉiế nghe mệh lệh từong linh Vu sư. Trướ mắ trốg rỗg khi không cóong linh Vu sư ởuc1đây, mộ bộương khô thếhưng cóinh hồ, phấ tay đố vớ chíh mìh chà hỏ. Loạ sự tình không thểưởg tượg đượ này, Diệ Phong phân vân suy nghĩụ lọ tríhớrong đầ tấ cảuc1đố vớ vong linh sinh vậ, cũg không tưởg tượg ra đượ mộ cáh giả thíh hợ lý

“Chào, người sởữ Quang minh, Kắ á hai loạ đấ khíhậ làiế sĩổuá, ngươi tố!”

Tự tạ Diệ Phong suy nghĩhông giả thíh ra đượ, đố diệ vớ bộương khô khiế mộ lầ nữ bộã hắ thậ sựung độg thầ tìh. Bộương khô này tựhiên mởiệg nó chuyệ, hơn thếữ thanh âm sa sa sắ nhọ, kẻhá nế nghe phả, cóhểhậ ra âm thanh chấ độg trong tai.

Bộương khô đíh xá cóhểó? Lạ cò biế hắ sởữ Quang Minh, Hắ Ám hai loạ đấ khí Chẳg lẽắ vừ mớ nhì lé trậ chiế? Diệ Phong nhí mà nhì bộương khô, tâm trạg âm thầ kinh hã, nó như thếà hắ cũg không tưởg đượ trướ mắ cóhú gìuc1đóhông minh bạh.

Đoà trưởg mộ mìh tiế lên quan sá tìh huốg, Tư Lượ quân đoà mọ ngườ đề khẩ trương nhì theo, không ai dá lên tiếg, bở âm thanh sa sa sắ bé từộương khô phá ra, tạ trong sơn độg tĩh lặg âm sâm, mọ ngườ củ Tư Lượ đoà tựhiên cũg đề nghe thấ âm thanh rấ rõiếg bướ chân.

Mắ thấ đoà trưởg nhấ bộiậ mìh vẻặ cảh giá bên kia, Khả Đặ, Ai Đứ, Ba Nhĩ Kiệ Khắ, La Phi, Lạ Phỉhĩ Kiệ Nãư bả ngườ đề chăm chúhì cảh giá theo.

“A, chư vị võ công đúng là cường giả, các ngươi rất tốt!” Bọn Khải Đặc bảy người vừa nhìn qua, khô lâu liền phất tay mở miệng đối với bọn họ chào hỏi.

“Cái này là khô lâu gì vậy?”

Ngoại trừ sắc mặt giật mình của Lạp Phỉ Nhĩ, sáu người còn lại đều trừng mắt hô lên kinh ngạc, lá gan của Ai Đức tương đối nhỏ, càng khẩn trương lánh mình đến sau lưng lão Đại. Tên gia hỏa này chỉ được cái khi nhuyễn phạ ngạnh ( ăn hiếp kẻ yếu).

“Ha ha, vị này cầm quái đao chắc là chiến sĩ mập mạp, ta kinh khủng vậy sao?” Khô lâu hướng Ai Đức ở sau lưng Diệp Phong hỏi, tiếng cười cực kì khó nghe.

Trời, hôm nay lão tử rốt cục hiểu được thế nào là cười mà như khóc. Rốt cuộc nó là con gì thế? Ra tay giết nó….. ôi….. không được, phải bắt sống nó để tìm hiểu xem nó là cái gì….. Diệp Phong trong đầu nhanh chóng suy tính.

Nhìn bên kia thành viên Tư Lược đoàn tò mò nghĩ tới, Diệp Phong phất tay ý bảo bọn họ dừng lại, khách khí hướng khô lâu hỏi: “Vị khô lâu….. ách….. tiên sinh, ngươi là vong linh Vu sư gọi về sao? Có thể mời chủ nhân của ngươi đến hay không?”

“Ha ha, ta biết các ngươi bây giờ chắc là có rất nhiều nghi vấn, không cần lo lắng, mời đến động đàm đạo.” Khô lâu không lập tức trả lời vấn đề của Diệp Phong, ngược lại còn dùng tiếng cười kinh khủng của hắn, khách khí thỉnh bọn Diệp Phong đến động.

Tình huống bên trong động một mực sáng sủa, Diệp Phong từ khiếp sợ đã khôi phục lại bình tĩnh, nghe khô lâu nói, phát giác ra đối phương là một khô lâu quái dị, phe ta nhiều người như vậy thì xá gì nguy hiểm, liền nhỏ giọng đối với bọn Khải Đặc bảy người nói, đến gần sát phía sau là lập tức động thủ chế ngự khô lâu, sau đó tiếp đón những thành viên Tư Lược Đoàn tiến vào bên trong động.

“Hắc hắc, thật là ngu xuẩn, tất cả các ngươi đều đã bị lừa!”

Khô lâu vẫn lẳng lặng nhìn bọn người Diệp Phong tiến vào trong động, đột nhiên đứng dậy phát ra một trận cười quái dị chói tai. Dưới chân đám người Diệp phong trong nháy mắt xuất hiện mấy ngàn câu hồn u linh tiến vào trong cơ thể bọn họ.

Không xong!

Diệ Phong tạ trong đầ cá ýiệ nhanh chóg xuấ hiệ , thân hìh cùg ýhíiề mấ đi năng lự khốg chế thân ngườ ngãuốg, linh hồ u linh bắ đầ thao túg, trong đầ thoág hiệ đủoạ sựiệ hiệ ra, U Nguyệ nhi, Mộg Hinh triề miên cá cảh tượg, dụ hỏ bắ đầ tăng lên.

Cò lạ Tư Lượ đoà cá thàh viên kểảa sủg trong đó cũg đề như Diệ Phong giốg nhau, ngãuốg đấ trên mặ đấ bịâu hồ linh khốg chế trong đầ đề nghĩuc1đế cá cảh tượg giao hợ, trong cơ thểụ hỏ trởên điên cuồg không thểhốg chế kẻhiế địh lự mộ chú, thậ chíuc1đãắ đầ tiết thân.

Câu hồ u linh, vong linh sinh vậ tố quỷịuc1âm độ, mặ dùhỉàam giai cấ bậ, nhưng linh hồ chi thể cóhểuyên thấ hế thả chướg ngạ, thậ chíóhểuc1ẩ khíứ nấ trong mặ đấ cũg váh tườg, chỉầ làinh vậ sốg cóhu cầ giao hợ, bịhúg xâm nhậ trong cơ thểiề không ngừg sinh ra dâm dụ. Nế không cóuang minh tịh hó cứ, hạhân thoá hư màhế. Bấ quáâu hồ u linh cóhượ điể tríạg, chíh làhông đượ thấ áh ság mặ trờ, chỉầ bị́h dương chiế và, liề lậ tứ hồ phi pháh tá.

Câu hồ u linh đíh sốượg vượ xa thàh viên tư lượ quân đoà, lú nà cò cóộ nử sốượg không cóon mồ. Bộương khô nhì mấ ngườ thàh viên tư lượ đoà tiế thân, ha ha cườ to, đi tớ bên cạh Diệ Phong, bạh cố hung hăng dẫ ná bụg dướ Diệ Phong, mắg nó:“ Bọn ngu ngố không biế trờ cao đấ rộg, không ngờ giết chết nhiều vong linh sủng vật của ta như thế,còn đem ta, vị vong linh vu sư vĩ đại nhất, Luân Cát-Phách Khố Khắc, tưởng thành vong linh sanh vật. Hôm nay khốg chếuc1đượ kiế sĩổuá nà, sau đóiế thàh sủg vậ tố đắ lự củ mìh ha ha ha…..”

## 73. Chương 73 - Bất Tử Chi Khu, Địa Tinh Thất Tung Chi Mê

Luân Cát - Phách Khố Khắc, một thân sử dụng vong linh ma pháp thất truyền đã lâu “Vĩnh hằng hiến tế” mang tấm thân huyết nhục làm vật tế, bản thân trở thành bất tử khô lâu vong linh Vu sư, nếu tính toán theo tuổi tác con người như trước đây thì bây giờ lão ta đã thọ 364 năm rồi!

344 năm trước, khi niên kỷ của Luân Cát vừa đúng hai mươi đã đạt tới cấp bậc lục giai vong linh Vu sư, được vinh dự nhận danh hiệu thiên tài vong linh Vu sư tối tà ác của đại lục, là mục tiêu đuổi giết của Quang Minh giáo đình lúc bấy giờ.

Trong một lần tránh né sự truy sát một cách ngẫu nhiên của Quang Minh giáo đình, Luân Cát tới được sơn động bí mật không có bước chân người tới này. Tại nơi sâu thẳm tận cùng này đã phá giải được nan đề hàng ngàn năm nay các chủng tộc không thể làm rõ, sự thất tung của địa tinh.

Mười ngàn năm trước kia, Quang Minh đại lục vốn có danh xưng là địa tinh đại lục. Vào thời điểm đó, khoa kĩ của địa tinh đại lục phát triển hùng hậu đứng hàng bá chủ. Các chủng tộc khác đều không thể tranh đấu lại được.

Theo sử kí, vào tám ngàn năm trước, địa tinh nhất tộc chúa tể của địa tinh đại lục xuất hiện một vị quốc vương vô cùng hoang dâm, tàn bạo, tùy ý giết hại, dâm loạn các chủng tộc, thậm chí ngay chính dân tộc mình cũng không tha. Điều đó dẫn đến sự nổi dậy bạo loạn ngay trong tộc. Các tộc khác cũng thừa thời cơ mà xâm lấn vào. Đủ loại cục diện hỗn loạn sinh ra, nổ ra đại chiến giữa các chủng tộc trước giờ chưa từng có!

Chiến loạn tiếp diễn trong gần 200 năm, cả đại lục còn lại một mảnh tiêu điều. Địa tinh nhất tộc vì sự xâm lấn của ngoại tộc mà nhân khẩu sụt giảm một cách trầm trọng, cuối cùng triệt để mất đi địa vị bá chủ đại lục. Tuy nhiên các chủng tộc khác lo ngại bọn họ sẽ sử dụng khoa kĩ phát triển để phục hồi lại nên đối với chúng thẳng tay vô tình giết hại, biến chúng thành đối tượng bị truy đuổi của tất cả mọi người, phải tránh né khắp mọi nơi. Đến sáu ngàn năm trước, bọn chúng đột nhiên biến mất vô thanh vô ảnh, sựu đồ sát bất đắc dĩ phải chấm dứt.

Luân Cát phát hiện ra lý do mà bọn địa tinh thất tung, bởi vì lão tại chỗ sơn động sâu thẳm kia tình cờ tìm được hỏa thương, và hỏa pháo của địa tinh trung đội cùng với Truyện Tống chi môn (cánh cửa dịch chuyển).

Nhân loại là chủng tộc năm đó giết hại địa tinh tộc nhiều nhất, nên lúc địa tinh tộc phát hiện Luân Cát, tự nhiên không chịu buông tha lão. Luân Cát triệu hoán vong linh cự long cùng tham cật thi ma ương ngạnh phản kích. Kết quả mặc dù đánh cho địa tinh trung đội chạy tan tác, bắt được ba tên địa tinh nhưng thực sự lại để nửa số người của địa tinh tộc đào thoát qua Truyện Tống chi môn.

Từ miệng ba tên địa tinh tù nhân, Luân Cát biết được nơi đến của Truyện Tống chi môn. Sáu ngàn năm trước, một nhóm địa tinh đi thuyền xuất hải. Ở hải ngoại xa xôi tìm được một tân đại lục hoang vu,tộc nhân của địa linh tộc đang ẩn tích tại Quang Minh đại lục đều thông qua các Truyền Tống chi môn nhanh tới tân đại lục định cư để tránh tiếp tục bị đồ sát từ các chủng tộc khác.

Để sau này có thể quay lại tổ địa của mình mà trả thù, địa tinh tộc nhân nhiều năm qua vẫn lưu trú binh tại các Truyện Tống chi môn, ý muốn giữ lại được những thông đạo này để ngày sau có thể nhanh chóng phản hồi tổ địa.

Truyện Tống chi môn cần sáu miếng truyền tống thủy tinh để duy trì năng lượng, dù chỉ bị mất một viên cũng lập tức mất đi hiệu quả. Luân Cát lo lắng bọn Địa Tinh tộc đào tẩu sẽ tìm viện binh rồi quay lại nên lúc này hạ một viên thủy tinh xuống để Truyền Tống chi môn tạm thời mất đi hiệu quả. Sau đó triệu hoán năm trăm con vong linh cự long, cùng với lòng hiếu kỳ về tân đại lục, mang truyền tống thủy tinh lấy xuống để lại chỗ cũ, tiến nào Truyền Tống chi môn.

Song, bất hạnh là lão vừa lúc đến được tân đại lục, hoàn toàn chưa kịp quan sát cẩn thận tình huống thì đã bị hỏa pháo của địa tinh tộc xung quanh phục kích. Năm trăm vong linh cự long sau mấy hồi bị luân phiên công kích, toàn bộ bị nổ nát, lão cũng bị hỏa pháo làm bị thương, từ Truyền Tống chi môn chạy trốn về lại sơn động, nhẫn nại chịu đựng thương thế, lấy viên truyền tống thủy tinh xuống, sau đó mới có thể thở ra.

Bị hỏa pháo phát nổ làm cho thương tích rất nặng, tánh mạng bị đe dọa, vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng “Vĩnh hằng hiến tế” để bản thân trở nên bất tử. Loại công pháp này tuy giúp người ta được bất tử nhưng lại kềm hãm thực lực không thể tăng lên được nữa. Bởi vậy Luân Cát 344 niên kỉ lại chỉ có thể dừng lại tại cấp bậc lục giai vong linh Vu sư. Nếu không tư chất của lão có thể trở thành cửu giai vong linh Vu sư hiếm có.

Tuy không thể phủ nhận tư chất của Luân Cát khá thế nào nhưng thực lực không thể tăng lên chính là một vấn đề nghiêm trọng, đã trở thành sự tiếc nuối mà lão vĩnh viễn không thể quên. Sự hiểu biết từ ba tên địa tinh tộc nhân bị bắt sống, Luân Cát biết rõ năng lực bản thân mình đối diện với hỏa pháo của địa tinh tộc, tiến vào lại Truyền Tống chi môn căn bản là tự tìm con đường chết nên lão ôm hận chiếm cứ sơn động này. Ngày thường tự hỏi bản thân việc ra bên ngoài, sống một cuộc sống vô vị của một khô lâu.

Bằng vào thân phận, tính cách cùng hình dạng hiện tại, lão đều không có khả năng chuyển đi tin tức địa tinh tộc rời khỏi đại lục ra ngoài vì vốn dĩ thân phận lão là Vong linh Vu sư cộng thêm bề ngoài khô lâu, rời núi nếu để người ta phát hiện được khẳng định sẽ lọt vào tay Quang Minh giáo định hoặc bị bọn nhân sĩ chính nghĩa bao vây tiêu diệt. Cái loại sự việc bất hảo này hắn chả có lòng yêu thích mà ôm vào người đâu.

Mất đi cuộc sống của người bình thường, niềm vui thú lớn nhất để Luân Cát tiếp tục sống chính là viết nhật kí, ghi lại kinh lịch nhiều năm qua cùng với tâm tình của bản thân. Nếu trước kia không trở thành bất tử khô lâu, Luân Cát nhất định sẽ tìm nhân thủ khai thác quáng mạch kì lạ trong động rồi bán đi hưởng thụ cuộc sống, đáng tiếc lão bây giờ là một khô lâu không cần ăn uống cũng chẳng biết mỏi mệt, căn bản không thể hưởng thụ bất cứ thứ gì cho nên quáng mạch vẫn bị hắn bỏ quên.

Từ lúc bọn người Diệp Phong tiến nhập sơn động đồ sát thực thi tiểu quỷ, Luân Cát liền thông qua tinh thần lực trao đổi cùng vong linh sinh vật, biết được chuyện này, vốn tưởng rằng đối phương chỉ có hơn bốn trăm người, mình lại trú ở chỗ sâu thẳm, vong linh cự long sinh vật khả dĩ có thể ở bên ngoài tiêu trừ hết bọn chúng. Nhưng không ngờ đối phương cường hoành như vậy, vong linh bên ngoài tất cả đều bị tiêu diệt, khiến lão chẳng đặng đừng phải chơi trò âm mưu với đối phương.

“Ái, cái hắc sắc trường kiếm này thoạt nhìn rất có sát khí!”

Luân Cát nhìn xuống bọn người Tư Lược Đoàn bị u linh câu hồn, thao túng dưới mặt đất, tâm trạng hết sức phấn khích. Nhìn thấy Hắc Ám ma kiếm trong tay Diệp Phong, nghiêng đầu xuống, bạch cốt hữu thủ vươn ra cầm kiếm đứng lên.

“Hắc, thực sự là kiếm tốt, sát khí rất nặng!”

Luân Cát không có da thịt để bị Ám Hắc ma kiếm ăn mòn, bởi vậy không cảm giác được chút dị dạng nào. Nhìn Hắc Ám ma kiếm, cười quái dị tán thưởng, tiến hành tàn phá thân thể bị dục hỏa phần thân của Diệp Phong ngay dưới đôi chân bạch cốt khô lâu của lão, hữu thủ vung kiếm cắt một đường trên tả thủ của Diệp Phong, nhất thời máu tươi phún ra điên cuồng.

“Hắc hắc, hảo, rất sắc bén, không sai, không sai, ta sẽ dùng thanh kiếm này chấm dứt tính mạng của ngươi. Sau đó biến ngươi thành sủng vật của ta!” Luân Cát cúi đầu phát ra tiếng cười quái dị rất khó nghe, hữu thủ nắm ma kiếm nhắm chuẩn trái tim Diệp Phong hạ thẳng xuống.

“Tử khô lâu, lão tử là ông bà tổ tiên của ngươi đây, đi gặp Diêm vương đi!”

Khi Hắc Ám ma kiếm sắp đâm tới trái tim của Diệp Phong, trong đám người Tư Lược Đoàn, khoảng cách không xa đột nhiên đứng lên, chính là Ba Nhĩ, động thủ, sử ra Trung tiêm thứ cương côn “Hỗn thế hung linh côn” đệ nhị thức “Hung linh toái thi”, đầu côn xoay tròn, tạo ra hàng phiến phiến côn ảnh, nhanh chóng cắt đứt hai chân, cánh tay trái cùng tam cân lặc cốt của Luân Cát tung ra bốn thước ngoài, ngã xuống đất kêu lên quái dị.

Theo lí thuyết, Hỗn thế hung linh côn đệ nhị thức sẽ không như vậy nhưng Ba Nhĩ không có chân khí phụ trợ, nếu không sử dụng chiêu thức đánh lén thì cũng không có hiệu quả như vậy. Nếu chẳng như vậy chiêu thức “Hung linh toái thi” ác độc đã sớm nghiền nát Luân Cát bể tan tành.

“Ngươi, ngươi bị u linh câu hồn phụ thể nhưng lại không có chuyện gì?”Chưa bị vỡ tan tành cho đến chết, Luân Cát không tin nhìn trừng trừng Ba Nhĩ với bộ dạng không thể tin được.

Ba Nhĩ bị u linh câu hồn, phụ thể không chỉ không có việc gì, ngược lại cảm giác được khí lực dung hợp lớn không ít, mặc dù không hiểu chuyện sao lại thế. Bất quá thấy hình dáng thiếu gia cùng mọi người đều bị dục hỏa phần thân, tên gia hỏa này liền khẩn trương tại trong đám người nhanh chóng ngụy trang, nếu không phải Luân Cát muốn giết thiếu gia, gã khẳng định không dám để Luân Cát phát hiện gã không có việc gì.

Nhìn Luân Cát ngã xuống đất rồi nghe lời lảm nhảm khó tin được của lão, Ba Nhĩ sợ lão lại triệu hoán vong linh sinh vật đến, nhân lúc này vung cương côn trong tay, bước tới phía Luân Cát, chuẩn bị đập lão tan ra vạn mảnh.

Niệm chú cần phải thốt ra tiếng, khống chế vong linh sinh vật của mình tịnh không cần, hai chân bị vỡ nát, thấy Ba Nhĩ hướng về phía mình vọt tới, Luân Cát lập tức lo lắng, trong miệng niệm chú muốn phóng thích vong linh cự long đồng thời trong đầu mệnh lệnh cho một u linh câu hồn, phụ thể tính chuyện thao túng Ba Nhĩ.

Ba Nhĩ thấy một đoàn u linh câu hồn nhắm hướng mình vọt tới, vốn sau lưng phát xuất mồ hôi lạnh, bất quá lại dưới tình huống vô phương tránh né, sắp bị u linh câu hồn, cảm giác khí lực gia tăng đột nhiên xuất hiện, trong lòng lập tức không sợ bị phụ thể nữa, liều mạng vung cương côn công kích Luân Cát.

“Chuyện này sao có khả năng chứ, hắn làm sao không bị u linh câu hồn phụ thể ảnh hưởng chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn là âm hồn thể?” Luân Cát bị Ba Nhĩ tập kích, tâm trạng hoảng hốt, không giải thích được tình huống sao Ba Nhĩ bị u linh câu hồn mà chẳng có việc gì liền nghĩ khả năng đối phương là một âm hồn thể tương thích với vong linh.

Có được Âm hồn thể chất thì tất cả vong linh đều đối với gã có cảm giác thân thích, còn nếu tiến vào cơ thể gã thì sẽ bị gã dung hợp, tăng cường năng lực của gã.

U linh câu hồn toàn bộ bị hút vào cơ thể Ba Nhĩ, làm cho lực lượng của gã càng lúc càng lớn, Luân Cát đại kinh nghi hoặc, niệm chú cũng chậm lại, tạo cho Ba Nhĩ cơ hội đánh cho lão thành bột vụn ngay trước mắt.

“Minh giới là nơi rất thích hợp cho ngươi đó, khô lâu thối!” Từ khi sinh ra đến này, đây là lần đầu tiên Ba Nhĩ cảm giác thân mình tràn ngập sức mạnh, nhìn khô lâu chỉ còn đầu không còn thân của Luân Cát, tên gia hỏa hét lớn một tiếng, cương côn nhanh chóng phóng đi.

“Đừng…..”nhìn thấy cương côn đánh trúng cái đầu khô lâu của mình, Luân Cát phát ra một tiếng hô sợ hãi. Đầu lâu vỡ tan thành mảnh nhỏ, thân hình cốt giá cũng bị hủy. Đường đường một thân lục giai vong linh Vu sư 364 tuổi bị một tên có thần thái nhát gan, bại hoại dùng loạn côn tống đi minh giới!

## 74. Chương 74 - Đại Phong Thu, Bí Mật Trú Địa

Vong Linh vu sư chết đi, thì đám vong linh sinh vật được triệu tập cũng chết theo. Đám người Diệp Phong bị u linh câu hồn khống chế dục hỏa toàn thân, đang bắn pháo hoa đầy đũng quần, sau khi thanh tỉnh lại được khôi phục nguyên trạng. Nhưng có vài thành viên do tiết tinh quá nhiều, dẫn đến mệt mỏi.

“Ba Nhĩ, mẹ nó, ngươi lần này lập được công lớn. Sau này có vật gì tốt, bổn thiếu gia sẽ thưởng trước cho ngươi!” Rồi để Quang Minh bạch vũ điêu phóng ra Quang Minh khôi phục lên vết thương ở cách tay, Diệp Phong nghe Ba Nhĩ thuật lại xong, cũng đã hiểu được tình hình lúc đó, trong lòng có chút tiếc nuối, không thể làm rõ việc bạch khô lâu nói mình là vong linh vu sư là như thế nào, nhưng vẫn cao hứng tán dương Ba Nhĩ.

“Thiếu gia, người có biết tại sao ta bị u linh câu hồn mà không hề hấn gì không?” Ba Nhĩ khẩn trương nhìn Diệp Phong mà hỏi, có chút lo lắng u linh câu hồn sẽ để lại dị chứng sau này lên gã!

Diệp Phong điểm lên cây Thanh sảng tiêu hồn, rồi vỗ vào vai Ba Nhĩ, mĩm cười nói: “Không cần khẩn trương, nguyên nhân mà ngươi không bị u linh câu hồi khống chế thân thể rất đơn giản, vì ngươi trời sanh là âm hồn thể!”

“Cái gì?!” Mọi thành viên Tư Lược đoàn nghe xong đều kinh hô. Từ truyền thuyết bọn họ có biết qua âm hồn thể. Nhưng không tưởng là cái loại quái thai trăm năm khó gặp lại xuất hiện trên mình của Ba Nhĩ.

“Ha ha ha, Ba Nhĩ, khó trách tiểu tử ngươi lúc vừa vào sơn động cảm thấy thoải mái, nguyên lai ngươi trời sanh là quái thai!” Tay trái Khải Đặc chỉ vào Ba Nhĩ, tay phải thì ôm bụng cười to.

“Hừ hừ, có gì phải buồn cười nào, tiểu tử ngươi phải hâm mộ ta mới đúng?!” Ba Nhĩ hiểu được rằng chỉ cần không bị Quang Minh giáo đình bắt được, loại thân thể đó đối với gã chỉ có lợi chứ không có hại, do đó mới hơi yên tâm ở trong lòng, nghe Khải Đặc nói xong lập tức đắc ý phản bác.

“Ngưng, hâm mộ ngươi? Ba Nhĩ, nếu ta mà để cái việc ngươi trời sanh là âm hồn thể cho Quang Minh giáo đình biết, ngươi đoán thử việc gì sẽ tiếp đến đây?” Khải Đặc nhìn hình dáng đắc ý của Ba Nhĩ, cười hắc hắc âm hiểm, tức giận đối Ba Nhĩ đưa ngón tay giữa lên, rồi chửi rủa ti bỉ.

Trông như đã đến lúc dạy cho Ba Nhĩ “Hỗn thế hung linh công rồi”, Diệp Phong trong đầu đang tính toán, cảm giác không thoải mái, nhìn Ba Nhĩ và Khải Đặc, cười cười rồi kêu bọn họ ngừng cãi nha, và nhìn những người khác mà nói: “Mau kiểm tra bốn phía của sơn động, xem còn có nguy hiểm gì nửa không. Xong rồi thì rút về mà thay quần!”

“Vâng!” Mọi người Tư Lược đoàn nghe xong đều lĩnh mệnh, bắt đầu quan sát cẩn thận bên trong động không chừa một chỗ, để còn sớm trở về thay quần, vì cái cảm giác như vậy khi đi, thật không thoải mái chút nào. Hơn nữa nếu cùng lúc nhiều người bị như vậy, thật là khó chịu a!

"Mẹ nó, vậy mà cái bộ xương chết khô này khiến câu hồn u linh thầm cưỡng gian lão tử….." Diệp Phong mò mẫn đái quần, ngẫm lại vừa rồi bị đánh lén cũng rất bực dọc, hắn đi tới nơi bộ xương bị gãy của Luân Cát, hung dữ giẫm đạp một trận điên cuồng, bực dọc chửi mắng.

Kháo, lão đại thật không vừa gì, giẫm đạp bộ xương khô chết tiệt cũng không nói cho ta một tiếng. Ai Đức đang tuần tra chung quanh, nhìn hành vi của Diệp Phong, trong đầu đê hèn phàn nàn.

"Đoàn trưởng, cái tảng đá này có thể dời đi!" Hai gã linh ngưu chiến sĩ đứng ở trước một khối tảng đá cao bốn thước, rộng ba thước, đẩy đẩy thấy nó có thể động, lập tức bẩm báo với đoàn trưởng.

Diệp Phong đạp bộ xương nát bấy cho hả giận, muốn lấy ra cây Thanh sảng tiêu hồn, rồi ý dâm nhìn khoáng mạch, nghe bẩm báo của linh ngưu chiến sĩ xong, lập tức kinh ngạc cùng mọi người cùng nhau đi qua, quan sát tảng đá lớn, ra hiệu một vài linh ngưu chiến sĩ đi qua đẩy nó sang phía bên trái.

"Ồ, ở bên trong này có cái trận ma pháp. Trên mặt đang đặt hình như là 'Truyện Tống Thủy Tinh'?!"

Tảng đá bị đẩy ra, bên trong nó còn có một khu đất chia ra khoảng hai trăm động nhỏ bằng phẳng. Mọi người vui mắt đều thấy được ở giữa mặt đất có khắc một lục giác ma pháp trận, có năm loại khối nhỏ bằng nắm đấm trong suốt, Truyện Tống Thủy Tinh, phân biệt đặt ở năm góc của trận ma pháp.

"Ha ha ha, năm khối Truyện Tống Thủy Tinh, phát tài phát tài, lần này lão tử giàu to rồi!" Diệp Phong hai mắt nhìn chằm chằm Truyện Tống Thủy Tinh tham lam cười to. Trước tiên bất luận trận ma pháp ở mặt đất là trận pháp gì, tất cả Truyện Tống Thủy Tinh trên mặt đất có thể là giá trị liên thành thật là vật tốt. Nếu đưa cho Mạn Nỗ Ai Nhĩ thiết lập Truyện Tống Trận cở nhỏ, sau này dám chắc có thể cho hắn đem theo rất nhiều rất nhiều thuận tiện!

"Đoàn, đoàn trưởng, ngươi xem, góc đông bắc có rất nhiều địa tinh hỏa thương, trời ơi, còn có một khẩu hỏa pháo!!!" Với ánh mắt sắc bén Kiệt Nã Tư giật mình, phát hiện bên trong động góc đông bắc một cái bàn bên cạnh. Năm đó Luân Cát tiêu diệt địa tinh trung đội, thu được hơn mười địa tinh hỏa thương làm bằng thiết, dài bảy mươi ly, và còn có một bộ hỏa pháo của thiết xa luân, cùng với một ít đạn dược.

"Hỏa thương và hỏa pháo?!"

Bởi vì mọi người đều chưa vào động, ngoài ra ánh sáng bên ngoài hoàn toàn không có chiếu sáng toàn bộ cái động nhỏ, Diệp Phong giữa lúc tham lam nhìn chằm chằm Truyện Tống Thủy Tinh, không có chú ý phía góc đông bắc phía trước, nghe xong Kiệt Nã Tư nói, nhất thời hai mắt phát ra hào quang nóng lòng, nhanh chóng chạy tới phía đông bắc góc động, đã thấy hỏa thương và hỏa pháo nằm trên mặt đất.

"Ha ha, hôm nay tuyệt đối là ngày may mắn của lão tử, tinh cương kim loại quáng mạch, Truyện Tống Thủy Tinh, địa linh hỏa thương và hỏa pháo. Lão tử phát tài rồi!" Diệp đại đoàn trưởng đến từ địa cầu, biết rõ ưu điểm của hỏa thương khi tác chiến, cầm lấy một cây hỏa thương, vung tay gào lớn, khuông mặt đầy hưng phấn mỉm cười.

Từ lúc địa tinh mất tích sáu ngàn năm trước đến bây giờ, khoa kĩ sản vật của địa tinh cơ hồ trở thành khoa học kỹ thuật tiên tiến hiếm thấy trong lịch sử vạn vật. Một lần phát hiện hơn mười địa tinh hỏa thương cùng một hỏa pháo, về giá trị của nó, khiến cho tất cả thành viên Tư Lược Đoàn đều cao hứng hoan hô. Từng người xông vào sơn động dành giật địa tinh hỏa thương để quan sát.

"Mẹ, các ngươi giành giật lộn xộn quá!" Diệp Phong trong lòng rất sảng khoái, nhìn hình dáng mọi người không thể tưởng tượng nỗi, mở miệng giễu cợt. Đếm lại số lượng hỏa thương, tổng cộng năm mươi mốt, suy nghĩ trầm tư, đối Kiệt Nã nói: "Ngươi đem theo tinh linh trung đội đi ra bên ngoài thông tri các nàng Lộ Lộ nhổ trại toàn bộ vào hang."

"Vâng!" Kiệt Nã Tư lên tiếng lãnh mệnh, xuất lãnh tinh linh trung đội nhanh chóng cưỡi điêu bay ra ngoài động.

Đưa mắt nhìn tinh linh trung đội bay đi, Diệp Phong quan xát hỏa thương trong tay, ngắm trúng một chỗ vách tường không người, bóp cò súng, chỉ nghe "phanh" một tiếng, thiết đạn trong nháy mắt đả vào trong vách tường, thuốc súng bi vở bung ra dữ dội, một khối thạch lớn ở vách tường bị bắn trúng vở ra rơi xuống.

"Hay lắm, đồ vật này một điểm có thể so với chân khí Toàn Long Chỉ của lão tử. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt." Diệp Phong cao hứng khen ngợi, ngắm nghía hỏa thương.

Mọi người còn lại thấy uy lực hỏa thương bất phàm, từng người nóng lòng muốn thử nó. Ngay lúc này, Lạp Phỉ Nhĩ không có cùng mọi người giành giật hỏa thương, phát hiện ở trên cái bàn một khối Truyện Tống Thủy Tinh và quyển nhật ký, cùng với một bộ vong linh ma pháp thư tay, vội vàng báo cho Diệp Phong tới xem.

"Hả? Nhật ký? Chẳng lẻ là cái bộ xương khô kia đã viết?" Diệp Phong buông hỏa thương, quan xát quyển nhật ký rất dày cùng một chỗ, cầm ma pháp thư tay lên để đọc trước, hiểu được có thể cho Ba Nhĩ học tập. Sau đó hắn cầm lấy một quyển nhật ký đọc luớt, phát hiện quả thật là cái bộ xương khô kia đã viết, nhưng tất cả nội dung có chút nhàm chán lặt vặt. Xem xét cái đống nhật ký kia căn bản là không thể phân chia quyển nào là quyển đầu tiên, chỉ phải gọi mọi người tới đọc, tìm kiếm có thông tin quan trọng hay không.

Ngoài núi, Mộng Hinh đã thức, cảm giác đau đớn khó chịu ở nơi hổ thẹn. Ngồi ở trên giường nghe người từng trải là Lộ Lộ giải thích, nàng trong lòng cảm thấy xấu hổ vì bị tên đoàn trưởng lưu manh khi dễ, rất hối hận đêm qua tìm đến hắn tính sổ, nếu không sẽ không bị thất thân, còn bị hắn hành hạ đến nỗi phải đáp ứng trở thành nữ nhân của hắn.

Chẳng lẽ ta thực sự phải chia sẻ trượng phu với Lộ Lộ và Tĩnh Hương hay sao? Mộng Hinh ngồi ở trên giường bất đắc dĩ nghĩ thầm. Gạo đã nấu thành cơm, nàng bây giờ cho dù vạn lần không muốn cũng không thể phủ nhận mình đã là nữ nhân của Diệp Phong, chỉ có một lựa chọn duy nhất, nếu không nàng có thể xuống tay đâm chết hắn hay sao? Việc này nàng cũng không đành hạ thủ, dù sao nàng đối với Diệp Phong không phải không có tình ý.

Kiệt Nã Tư đang thao thao bất tuyệt kể chuyện bọn họ ở trong sơn động tiêu diệt hết tất cả nguy hiểm, đạt được địa tinh hỏa pháo cùng với Truyền Tống Thủy Tinh trong lúc dẫn đường tinh linh trung đội trở lại doanh địa. Chúng nhân tất cả đều cao hứng nhổ trại đi theo bọn họ tiến nhập trong sơn động.

Đặc biệt Mạn Nỗ Ai Nhĩ và Lạc Tư, mắt cả hai lão đầu sáng ngời lên khi vừa nghe đến địa tinh hỏa pháo và Truyền Tống thủy tinh hiếm thấy. Lạc Tư chạy thục mạng hướng đến sơn động, trông bộ dáng lão không có chút gì giống người già cả!

Nhật ký của Luân Cát tuy nhiều nhưng người của Tư Lược đoàn cũng không ít, đa số những trang trong đó đều là nói nhảm không đáng nhìn tới. Bọn người Lộ Lộ tới cũng vừa đúng lúc đám Diệp Phong tìm hiểu rõ ràng sự tình của Luân Cát, giật mình biết chuyện lão ta phát hiện ra được sự thất tung của địa tinh!

Địa tinh tộc hóa ra đã tới tân lục địa dẫn đến việc thất tung hơn sáu ngàn năm, hơn nữa trước mặt còn có Truyền Tống chi môn dẫn tới tân đại lục. Vô luận là Diệp Phong bọn người tới trước hay đám Lộ Lộ đến sau cũng đều rúng động vì sự phát hiện này của Luân Cát. Bọn họ thực sự không nghĩ tới chỉ vì tham quáng mạch mà biết được sự việc ngoài ý muốn này.

Bởi vì hạ thân bị đau và sưng nên Mộng Hinh được tinh linh thị nữ dìu đỡ. Diệp Phong rung động nhìn thần sắc ngập tràn u ám của nàng, mặt dày mỉm cười đi tới nói đùa, an ủi nàng vài câu, mang chuyện tinh thần của mọi người bị u linh câu hồn cưỡng gian kể ra. Sau đó gã thay đổi quần áo, quay lại chỗ tiểu động, nhìn Mạn Nỗ Ai Nhĩ đang ngồi ở ma pháp trận quan sát cẩn thận, mở miệng hỏi: “Đại sư, Truyện Tống chi môn này còn có thể khởi động lại không?”

“Ma pháp trận không có bị tổn hại, chỉ cần ta lấy khối truyện tống thủy tinh để lại chỗ cũ là có thể khởi động lại được nó!” Mắt nhìn ma pháp trận, Mạn Nỗ Ai Nhĩ gật đầu ứng thanh.

Ai Đức đọc đến đoạn Luân Cát bị hỏa pháo oanh tạc, năm trăm vong linh cự long nổ nát thì không khỏi cảm khái uy lực của hỏa pháo, quả thực có thể cùng với pháo ma pháp trân quý phân bì cao thấp, lại nghe thấy lão đại hỏi Mạn Nỗ Ai Nhĩ chuyện Truyền Tống chi môn có thể khởi động lại được hay không, gã ta biết rõ con người Diệp Phong liền không khỏi lo lắng hỏi: “Lão đại, người không phải muốn đến tân đại lục của địa tinh đấy chứ?”

“Tiểu quỷ nhát gan, ngươi yên tâm đi, địa tinh hỏa pháo lợi hại như vậy, ta không có giống tên ngu xuẩn Luân Cát mở cửa Truyền Tống chi môn tìm phiền phức đâu. Đừng quên bây giờ còn có quáng mạch chờ ta khai thác để làm giàu đấy!” Diệp Phong thấy bộ dạng lo lắng của Ai Đức, bật cười trả lời. Trong lúc địa tinh tộc và nhân tộc đang có thù hận thâm sâu, bọn họ tiến nhập tân đại lục khẳng định sẽ bị địa tinh tộc điên cuồng đuổi giết. Loại sự việc không có chút ích lợi lại nguy hại đến tính mạng, tên gia hỏa Diệp Phong này làm sao lại chấp nhận. Nếu sau này đảm bảo được vấn đề an toàn, hắn mới khả dĩ nghĩ đến chuyện đó.

"Lão đại, bây giờ phát hiện ra quáng mạch, chúng ta cũng hoạt động chiến đấu du kích?" Khải Đặc nhìn Diệp Phong hỏi.

Diệp phong nhìn truyền tống thủy tinh, không có lập tức trả lời Khải Đắc, hướng Mạn Nỗ Ai Nhĩ hỏi: "Đại sư, lợi dụng sáu khối truyện tống thủy tinh này, người có thể làm ra ít nhất bao nhiêu Truyện tống Trận cỡ nhỏ?”

"Cái này.....đại khái có thể làm ra mười hai cái!" Mạn Nỗ Ai Nhĩ tính toán rồi trả lời.

“Hiện tại chúng ta không cần cỗ truyện tống chi môn này, ngày mai lão lấy sáu khối truyện tống thủy tinh lập thành mười hai Truyện Tống Trận nhỏ, để bốn trung đội chủ lực tiến ra đánh du kích, có thể thiết lập truyện tống điểm." Diệp Phong vẻ mặt nghiêm nghị phân phó Mạn Nỗ Ai Nhĩ, trước mặt mọi người cất tiếng: "Bây giờ chúng ta đã có mỏ quặng, phải lập trạm khai thác ở đây, mọi người hãy vào động dọn dẹp, chuẩn bị cải tạo. Trước khi khai thác hết mỏ quặng, động này sẽ là trú địa bí mật của chúng ta."

"Vâng!" Toàn thể Tư Lược đoàn đồng thanh nhận lệnh, từng người bắt đầu bận rộn. Đặc biệt chú tạo trung đội ải nhân. Mỗi một người đều vui vẻ nghĩ đến việc so sánh thuộc tính kim loại của tinh thép, thỏa mãn niềm khao khát có được chất liệu chế tạo vũ khí.

"Đoàn trường, khai thác quáng mạch như vậy nhất thời không thể hoàn thành. Mọi người làm việc lâu dài trong một động âm u không thấy ánh mặt trời, thân thể khẳng định khó có thể chấp nhận ngay, như vậy có thỏa đáng không?" Mạn Nỗ Ai Nhĩ tàn tật không có khả năng làm việc, nhìn Diệp Phong lo lắng hỏi.

"Ha ha ha, đại sư, vấn đề này nếu không nghĩ tới liệu còn có tư cách làm đoàn trưởng không?" Diệp Phong nở nụ cười đắc ý: "Chúng ta có thể cải tạo cái động này, lợi dụng kính tử phản quang, đưa ánh sáng chiếu vào trong động."

“Kính tử phản quang…..a, bên trong động chúng ta bố trí kính tử thì hoàn toàn có thể để dương quang chiếu sáng cả sơn động. Đoàn trưởng thật sự tài trí hơn người.” Mạn Nỗ Ai Nhĩ nghe thấy vậy tỉnh ngộ, bội phục kêu lên.

“Ai, ý nghĩ này xác thật hoàn hảo!” Mộng Hinh đang được hai tinh linh dìu đỡ không nhịn được cũng phải gật đầu tán thưởng.

“Haha, ta quả thực là thiên tài mà!” Diệp Phong nghe đại sư cùng Mộng Hinh khích lệ, lập tức đắc ý cười to. Lộ Lộ và Mộng Hinh nhìn thấy bộ dạng đó của hắn ta, trước sau hé miệng cười duyên.

Dưỡng nhãn, dưỡng nhãn a. Diệp Phong ngắm biểu tình mĩ lệ của Lộ Lộ và Mộng Hinh, trong lòng cảm thán dưỡng nhãn, quay sang nhìn Truyện Tống thủy tinh cùng hỏa thương nơi Mạn Nỗ Ai Nhĩ, rồi đi tới trước chỗ hỏa pháo, hướng Mạn Nỗ Ai Nhĩ hỏi: “Đại sư, người cũng ải nhân công tượng liên thủ, có thể chế tạo được hỏa thương không?”

“Cái này tương đối khó khăn, kỹ thuật của địa tinh tộc quá cao siêu, làm ra Truyện Tống Trận thật hoàn hảo, ta cùng bọn Lạc Tư sẽ thử xem sao!” Mạn Nỗ Ai Nhĩ trầm tư ứng thanh, giọng nói không có chắc chắn. Hỏa thương và hỏa pháo của địa tinh tộc nếu dễ dàng làm ra thì nó còn có thể xưng lịch sử văn vật hiếm thấy sao?

Diệp Phong thấy Mạn Nỗ Ai Nhĩ không nắm chắc lắm, biết việc này không thể cưỡng cầu được, gật gật đầu rồi lại nhìn Mộng Hinh lộ ra nụ cười đắc ý xấu xa, đến trước mặt Mộng Hinh bế nàng ta lên, ra hiệu cho bọn tinh linh thị nữ đi làm việc khác, ôm Mộng Hinh và Lộ Lộ đi ra ngoài động.

“Lôi Ân, ngươi làm gì? Mau thả ta ra, bọn Khải Đặc nhìn thấy bây giờ.” Mộng Hinh trong lồng ngực Diệp Phong thấy nụ cười xấu xa của hắn liền ngượng ngùng nói.

“Đừng để ý lũ hỗn đản đó, bọn họ sáng nay đã nhìn ra quan hệ của chúng ta rồi. Vất vả lắm mới tiến đến thế này với nàng, hiện tại có chuyện gì đi nữa ta cũng phải đưa nàng và Lộ Lộ vào sơn trung tản bộ, bồi đắp cảm tình a!” Diệp Phong tặc tặc cười xấu xa, ôm Mộng Hinh trong lòng, bàn tay lợn vuốt ve đùi ngọc hoàn mỹ của nàng qua một lần phân cách vải, trong lòng cực kỳ sảng khoái.

Mộng Hinh nghe hắn nói xong, nhìn vẻ mặt cười phôi đản của hắn, đối với nhân phẩm của hắn thật vô khả nói thêm điều gì, chỉ đơn giản nép mình vào lồng ngực hắn để tránh bọn Khải Đặc, Luân Địch nhìn thấy tình cảnh này. Lộ Lộ đi phía sau thiếu gia, trong lòng hết sức ngọt ngào bởi vì sở dĩ Diệp Phong muốn đi tản bộ trong núi vì tối qua nàng đã nói với hắn như vậy.

“Bây giờ có một mỏ lớn quáng mạch tinh cương, khả dĩ mưu thủ tài phú. Cái sơn động này cũng có thể làm trú địa bí mật. Đợi Mạn Nỗ Ai Nhĩ chế tạo xong Truyện Tống Trận, lại để tinh linh trung đội đi tiên phong thì cả đại lục sẽ là chiến trường du kích của Tư Lược đoàn. Diệp Phong có thể trong nháy mắt xuất kỳ bất ý điều động bộ đội mãnh liệt triển khai đột kích bất ngờ làm đối phương giật mình.

Như thế Tư Lược đoàn sẽ tiếp tục dương oai, lớn mạnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần đủ thực lực cùng uy vọng há chẳng phải vừa có thể hưởng thụ nhân sinh đồng thời khai sáng Trung Hoa kiếm khách cũng không còn là việc khó khăn. Bởi vậy, trong lòng Diệp Phong càng nghĩ càng sảng khoái, dâm ý vô hạn, cao trào lớp này đến lớp khác kéo dài không thôi…..hắc hắc…..

Lời người ta nói thật đúng, nhiều người làm việc rất tốt. Tư lược đoàn chúng nhân đồng tâm hiệp lực, hối hả làm việc cho đến trước bình minh, mang tất cả tàn chi của vong linh sinh vật rời sơn động, do tinh linh trung đội vận chuyển rời xa vùng đất hoang vu của Vọng Triều sơn. Tránh cho bị người phát hiện trong núi có vong linh sinh vật lại đem bẩm báo tới Quang Minh giáo đình.

Trong động không có chỗ ở, chỉ có thể tạm thời cư ngụ tại doanh trướng nghỉ ngơi, chờ mấy ngày cải tạo xong sơn động. Mệt mỏi hết một ngày trời, mọi người tiến nhập trướng bồng, chẳng bao lâu chìm vào giấc ngủ.

Duy có ác xúc Diệp Phong mang theo thần tình phôi tiếu, ngồi trong doang trướng của mình, hai tay vuốt ve đôi chân ngọc lả lướt trắng nõn, nhu nhược vô cốt của Mộng Hinh, cái miệng rộng lại nhấm nháp đôi môi mềm mại quấn lấy chiếc lưỡi đượm hương của nàng, hạ thể hưởng thụ đôi môi anh đào cùng chiếc lưỡi thơm tho của Lộ Lộ làm hắn chìm ngập trong tư vị tiêu hồn, trong lòng hô to quá tuyệt, cảm thán nghĩ nhân sinh thật sự mĩ diệu.

“Tê…..” thở ra một hơi thoải mái, Diệp Phong đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Lộ Lộ, ý bảo nàng dừng lại, kéo nàng lên ngồi trên đùi mình, đôi tay lợn miết nhẹ ngọc đồn tuyết bạch một phen rồi nhẹ nhàng vỗ xuống, vuốt ve cái eo nhỏ mềm mại của nàng, cười xấu xa nói: “Lộ Lộ ngoan, để thiếu gia hưởng thụ thủy xà yêu tuyệt vời của nàng, cũng để Mộng Hinh kiến thức một lần nào!”

“A…..” Lộ Lộ ôn nhu nghe thấy vậy, khẽ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Mộng Hinh một chút, đứng dậy, vuốt nhẹ bảo bối của thiếu gia rồi chậm rãi ngồi xuống, vặn vẹo cái eo nhỏ mềm mại của mình làm Diệp Phong tận tình tiêu hồn…..

## 75. Chương 75 - Thỉnh Chức, Ám Hắc, Ma Nữ, Phong Nguyệt

Hoàng cung Mạt La đế quốc, thư phòng quốc vương, Tĩnh Hương hướng tới quốc vương mà thỉnh cầu tiếp tục đảm nhiệm phó đoàn trưởng Tư Lược đoàn, xong việc bèn lui ra. Tả La nghi hoặc hỏi quốc vương: “Bệ hạ, từ lúc Lôi Ân làm rối tung cái hôn lễ, Tĩnh Hương và hắn khẳng định có quan hệ không bình thường. Ngài để Tĩnh Hương tiếp tục đảm nhiệm phó đoàn trưởng, như vậy có được không?”

Lao Nhĩ đối với việc Tĩnh Hương xin tiếp tục đảm nhiệm phó đoàn trưởng, cũng có cảm giác không như ý muốn. Nhưng mà vì thế mà không cần phiền não tìm kiếm phó đoàn trường mới. Nghe Tả La hỏi xong, tự tin mỉm cười: “Nếu là người khác cùng Lôi Ân có quan hệ, ta khẳng định sẽ không tiếp tục dùng. Nhưng Tĩnh Hương lại khác, không cần phải hỏi về lòng trung thành của nàng ta với đế quốc, trẫm tuyệt đối tin tưởng nàng. Kỳ thật trẫm cũng hy vọng Tĩnh Hương có thể lấy Lôi Ân, quản thúc hắn không gây ra những chuyện phiền toái nữa!”

“ Muốn quản thúc Lôi Ân thật là điều không dễ dàng!” Tả La lắc đầu thở dài, trong lòng thầm bội phục sự tín nhiệm Tĩnh Hương của quốc vương. Đối với một thần tử mà nói, được quốc vương tín nhiên như thế, quả là điều vinh hạnh!

\*\*\*

Bối Cát – Tư Lạc Ni, người mang dòng máu của ma tộc và nhân tộc, thất giai hắc ám kiếm sĩ, là người đứng đầu trong nhóm Hắc Ám cửu kiếm vệ của Tắc Tư giáo hoàng Hắc Ám giáo đình, là người cực kỳ háo sắc. Hắn chính là tên ải sấu bịt mặt đã đuổi theo Tĩnh Hương ngày trước.

Tắc Tư biết được Hắc Ám ma kiếm đang trong tay Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, liền xem xét lại, rồi phái Hắc Ám cửu kiếm vệ bí mật dẫn người đi đoạt về Hắc Ám ma kiếm.

Hắc Ám cửu kiếm vệ nghĩ khi ma thú ở Hỗn Loạn hoang nguyên chạy ra không ngừng, Lôi Ân thế nào cũng phải trở về đế đô Mạt La, vì thế nhanh chóng chạy đến Mạt La đế đô, để chuẩn bị bắt hắn hoặc là bắt Lạc Khắc làm vật trao đổi với Hắc Ám ma kiếm.

Lúc bọn họ bí mật đến Mạt La đế đô, cũng vừa vặn trước ngày hôn lễ của Tĩnh Hương một này. Bọn họ vốn định ra tay ở Tể tướng phủ, đáng tiếc, khi phái thám tử điều tra, thì phát hiện Tể tướng phủ phòng bị quá nghiêm ngặc. Có được đám bạch lanh kỵ sĩ của Tư Lược đoàn tuần tra, Lạc Khắc ra vào lại có cao thủ bên cạnh, căn bản không có cách nào ra tay.

Tuy nhiên khi bọn chúng đang lo tìm đối sách, thì cũng vừa vặn phát hiện Lôi An phá hỏng hôn lễ. Thấy Lôi Ân quan tâm với Tĩnh Hương như thế, hắn liền phân tán nhân thủ đuổi theo Tĩnh Hương để bắt đi, muốn dùng Tĩnh Hương để trao đổi Hắc Ám ma kiếm với Lôi Ân.

Song, sự tình không được thuận lợi như mong muốn của chúng, mười tinh linh mỹ nữ bay đến rồi tiếp đó là Lôi Ân cùng tinh linh trung đội, phá hỏng kế hoạch của của chúng. Bọn chúng rốt cuộc cũng phải rút lui.

Thế cũng chưa phải là chuyện đáng giận nhất, đáng giận nhất là việc thám tử của chúng tìm không được nơi hạ lạc của Lôi Ân, dường như Lôi Ân đã tan biến không chút dấu vết trên toàn đại lục. Với thực lực của Hắc Ám giáo đình, Hắc Ám cửu kiếm vệ muốn tụ tập nhân thủ để tiêu diệt Mạt La Hoàng Gia Tư Lược đoàn thì không phải việc khó. Bất quá điều kiện tiên quyết là không để Quang Minh giáo đình phát hiện, hơn nữa còn phải tìm ra Mạt La Hoàng Gia Tư Lược đoàn thì mới được.

Có thể đánh thắng mà lại không tìm được mục tiêu, chuyện này làm người ta thật sự phiền muộn. Bối Cát và cửu kiếm vệ cơ hồ mỗi ngày đều trách mắng thám tử là lũ phế vật.

\*\*\*

Thôn Khắc Lộ Tây, tại vùng bờ biển phía Tây Nam Mạt La đế quốc, là một ngư thôn nhỏ cách Vọng Triều Sơn năm trăm dặm về hướng động, dân cư trong thôn không quá vài trăm hộ, ngày thường sinh sống bằng cách đánh cá, nghèo khổ nhưng an tường, dân phong thuần phác, tình cảm của cư dân rất tốt.

U Nguyệt Nhi thần tình si ngốc, nằm ngẩn ngơ trong phòng ngủ trong căn phòng mà ân nhân cứu mạng, lão nãi nãi Ny Lộ - Luân Lạp Tư cấp cho nàng, trong đôi mắt phượng thê lương chảy ra hai dòng lệ trong suốt, tự trách mình không thể bảo vệ hài tử trong bụng.

Sau khi quay về Hắc Ám giáo đình chịu sự đối đãi bất công, U Nguyệt Nhi sống trong sự thất vọng cùng cực, ba tháng trước, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa, cắt cổ tay tự sát. Nhưng nàng được các tỷ muội trong giáo đình phát hiện, cứu chữa kịp thời và phát hiện nàng đã mang thai.

U Nguyệt Nhi đã mất đi ý nghĩa cuộc sống, biết tin mình đang mang thai, vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng tượng chính mình lại mang cốt nhục của cầm thú nam tước.

U Nguyệt Nhi tự thấy rõ bộ mặt thật của giáo hoàng, liền đối với Hắc Ám giáo đình tràn ngập thất vọng, đồng thới hận ý đối với cầm thú nam tước không còn cường ngạnh như trước kia. Nàng là một nữ nhân yêu thích trẻ con, tuy nàng không thân không thích, biết mình mang cốt nhục của cầm thú nam tước, vốn muốn đem theo đứa nhỏ cùng chết nhưng cuối cùng cũng không đành lòng, dù sao nó cũng là hài tử của nàng.

Tuy nhiên, khi nàng đã dẹp bỏ ý nghĩ tự sát trong đầu, muốn sinh hạ hài tử, giáo hoàng biết tin nàng mang thai, mười ngày trước đã nghiêm khắc ra lệnh cho nàng nhanh chóng hủy đi hài tử, sau đó ép nàng lấy một hồng hồ nhân có huyết thống ma tộc “Hắc ám tinh linh”.

U Nguyệt Nhi vốn đã thất vọng đến tận cùng với giáo hoàng, đối mặt với nghiêm lệnh của giáo hoàng thì trong lòng tràn ngập bi ai, đêm đến liền lén lút thu thập hành lý rồi cưỡi ma sủng Quang Minh bạch vũ điêu, bỏ qua bọn hộ vệ quát mắng cản đường, nhanh chóng bay ra khỏi khe hở của giáo đình, muốn thoát ly khỏi nơi vô tình này.

Đáng tiếc, số mạng nàng thật xấu, Hắc Ám giáo hoàng Tác Tư có được truyền báo, biết tin nàng chạy trốn, lập tức giận dữ, phái ra những thân tín đích hệ, chính là đọa lạc thiên sứ trung đội có huyết thống ma tộc “Đọa Lạc Thiên Sứ” và dực nhân huyết thống, đuổi theo truy sát nàng.

U Nguyệt Nhi có thể nói không biết một chút vũ kĩ hay ma pháp gì, dưới sự truy sát của đọa lạc thiên sứ, vô ý bị cương thương quét trúng sườn phải, máu chảy không ngừng. Mắt thấy sắp bị bắt giữ thì một nhánh dực nhân đại đội của Quanh Minh giáo đình phát hiện đọa lạc thiên sứ đang truy sát nàng, lập tức tiến lên chặn đánh. Do vậy nàng có cơ hội đào thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng, mang theo thương tích, đầu óc mê man chuyển hướng về phía ngư thôn Khắc Lộ Tây rồi ngã xuống, được Ny Lộ lão nãi nãi cứu về nhà.

Bởi vì nàng chảy máu quá nhiều, vất vả chạy trốn, lại từ không trung ngã xuống, mặc dù không cao, nhưng nàng bị thương không nhẹ. Được Ny Lộ nãi nãi cứu giữ lại tính mạng, nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng không thể giữ lại được. Chỉ có thể một mình đối diện với sự thật vô tình tàn khốc.

“Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh lại rồi a, đến đây, ăn một chút cháo cá!” Ny Lộ lão nãi nãi, niên kỉ độ lục tuần, đầu tóc bạc trắng, đang bưng một bát cháo cá, hiền từ đi tới bên giường U Nguyệt Nhi.

“Tạ tạ người, Ny Lộ nãi nãi, những ngày này thật sự là đã quấy rầy người…..” U Nguyệt Nhi nhìn Ny Lộ cảm kích nói.

“Ngươi đừng khách khí như vậy, nào, ăn cháo, cái gã xú nam nhân kia không yêu ngươi, sau này ngươi hãy ở lại đây với nãi nãi.” Ny Lộ nãi nãi mỉm cười một cách từ ái, dùng muỗng đút U Nguyệt Nhi ăn.

U Nguyệt nhi nghe xong Ny Lộ nãi nãi nói, cảm kích mà rơi lệ, tâm trạng áy náy chính mình lừa Ny Lộ nãi nãi. Bởi vì Ny Lộ nãi nãi hỏi trượng phu nàng ở nơi nào, vì sao nàng lại bị thương, nàng căn bản chẳng biết như thế nào trả lời, chỉ nói trượng phu không thương yêu nàng, rồi nàng gặp phải cường đạo mà bị thương. Như vậy tất cả lời nói đều đưa đến nam nhân của nàng căn bản không yêu thương cho nàng, nàng không nói nàng là nhị tộc hỗn huyết ma nhân, cũng là tránh cho Ny Lộ nãi nãi khỏi sợ hãi.

\*\*\*

Loan Nguyệt sơn lĩnh, tọa lạc đâu đó ở giữa phương nam Quang Minh đế quốc cùng Mạt La đế quốc hướng đông nam biên cảnh, nhiều người phát xuất từ Loan Nguyệt mà có danh, đây thuộc dải đất không có người quản, thỉnh thoảng có vài người qua lại. Gần nhất một tháng có Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn, trú tại trung tâm dải đất Loan Nguyệt sơn lĩnh. Nghe được tin tức đó, tầng tầng lớp người kéo đến kết thành đội quân “Sắc lang”.

Phong Nguyệt Mỹ Nữ Đoàn, một đội đoàn chuyên môn làm việc thân thể sinh ý, ba ngàn kỹ nữ duyên dáng trẻ đẹp, cùng với bốn ngàn lục giai tạp hệ kiếm sĩ hộ vệ, trường kỳ lưu động ở các nơi đại lục, tiếng tăm thật tốt, mỗi một nơi đến tất sẽ hấp dẫn đại quân sắc lang ùng ùng kéo đến!

Đế Na - Tây Lệ Ny, thất giai cực điện kiếm sĩ, đoàn trưởng Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, bề ngoài xinh đẹp lẳng lơ, có mái tóc màu xanh tuyệt sắc của thục nữa cùng nội tâm u buồn trống trải. Ngoại trừ bản thân nàng, không ai biết lai lịch trước đây của Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn. Đoàn trưởng xinh đẹp như nàng, cũng là một trong nguyên nhân nhiều sắc lang kéo đến ủng hộ.

Trước mắt tại đại lục có rất nhiều người phong nguyệt lão luyện, đều lấy chuyện có thể cùng Đế Na trên giường làm vinh dự. Bởi vì đến nay chưa có ai có thể cùng với Đế Na tú bà kiêm chức mỹ nhân đoàn trưởng này ở trên giường.

Một trong bốn thế lực lớn của Hỗn Loạn đồng hoang, Uy Liêm Thương Đoàn của đoàn trưởng Bố Lỗ Tư, đúng lúc mới gần đây bản thân hắn thống lĩnh thương đoàn đóng quân ở vị trí phương bắc Loan Nguyệt sơn lĩnh. Hắn biết được Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn đến, lập tức đem theo thương đoàn tới đóng quân ở vị trí ngoài Loan Nguyệt Sơn Lĩnh. Bản thân mình mỗi ngày ở trong mỹ nữ đoàn ăn chơi trác táng, sau khi uất ức cùng mất mát rời khỏi hoang nguyên.

Uy Liêm thương đoàn từ sau khi rời khỏi Hỗn Loạn hoang nguyên, liên tiếp bị quân đội các nuốc tấn công, vốn có hai vạn một ngàn hộ vệ, ở hoang nguyên bị Mạt La hoàng gia Tư Lược Đoàn thiêu chết năm ngàn, ngoài ra mới gần đây bị các nước tấn công, đã tổn thất đến chỉ còn năm ngàn. Nếu còn ở Hỗn Loạn hoang nguyên, Uy Liêm thương đoàn bây giờ chỉ có thể tính là một thế lực lớn bình thường, căn bản không cách nào duy trì là một trong bốn thế lực lớn có danh lúc trước ở hoang nguyên.

Kỳ thật không chỉ có Uy Liêm thương đoàn đã bị tấn công, thế lực Hỗn Loạn hoang nguyên còn lại tiến vào tám nước, tất cả đều bị bao vây, bị các nước bắt buộc lui về đóng quân cẩu thả ở lại vùng biên giới. Quốc gia chung quy vẫn là quốc gia, các thế lực phạm tội nho nhỏ cho dù có nhiều quý tộc bằng hữu, nhưng quốc vương cực độ không muốn bọn họ ở lại trong nước của mình. Nếu bọn họ không rời khỏi, kết cục chỉ có một, bị tiêu diệt.

Màn đêm phủ xuống, dụng cụ đứng đầu đặc sắc của Phong Nguyệt Mỹ Nữ Đoàn là lều trại đại sảnh siêu cấp khổng lồ, có thể chứa nhiều sắc lang khách làng chơi. Tất cả vừa ôm trung ý kỹ nữ vừa uống rượu vừa nghe nhạc, mập mờ nồng nhiệt. Âm thanh dâm dục cùng lời lẽ phóng túng tràn ngập cả đại sảnh.

Vũ đài ở chính giữa trung tâm, hơn mười kỹ nữ ăn mặc xinh đẹp hấp dẫn, đang nhảy điệu múa thoát y khiêu gợi. Những chỗ ngồi khách quý ở gần đó nhất, một đám sắc lang đang bị kích thích huýt sáo gào lớn, yêu cầu các nàng "cởi nhanh lên….. cởi nhanh lên….."

Bố Lỗ Tư cùng năm tên đại đội trưởng thủ hạ ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho khách quý, hai bên đang ôm hai nàng kỹ nữ mĩ mạo trẻ tuổi, bị hắn chiến hết tiện nghi, hai mắt thì nhìn phía trên đang biểu diễn thoát y, giữa hai chân có một kỹ nữ xích lõa đang dùng khẩu kỹ thuần thục thổi tiêu cho hắn

Vào lúc nào, tên lưu manh Diệp Phong miệng ngậm một cây Thanh sảng tiêu hồn, toàn thân đều một màu đen, dẫn đầu bọn Ai Đức, Lạp Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ ba người dưới sự nghênh đó của kỷ nữ mới, mà tiến vào đại sảnh

## 76. Chương 76 - Mỹ Diễm Phong Tao, Dẫn Phát Sắc Dục

Đại sảnh Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn xuất hiện khách đến và đi là chuyện thường tình, vì thế không ai để ý đến bốn người Diệp Phong đã làm gì trước đó. Đế Na rất tham hiểu về đạo lý, chỉ mỉm cười đi lướt qua các bàn khách khứa hỏi thăm vài người, nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tươi cười đi tới. Bởi vì nàng bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của Bố Lỗ Tư nhìn Diệp Phong, thấy Diệp Phong đến đây không phải để chơi đùa, mà là muốn gây sự Bố Lỗ Tư.

“Vị tiên sinh này hình như rất xa lạ, có phải đây là lần đầu tiên đến Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn của chúng ta không?” Bốn người Diệp Phong ngồi xuống một bàn trống, Đế Na xinh đẹp mỉm cười mê người, rồi với vẻ quyến rũ nói với Diệp Phong.

Mái tóc dài màu lam của Đế Na hôm nay được búi lên, trên thân mặc một cái áo màu đen bó sát người để lộ vai, làm nổi lên bộ ngực căng tròn dụ người, để lộ một cái khe sâu hoắn giữa ngực. Cái rốn nhỏ nhắn và eo thon gọn. Thân dưới mặc một cái quần ngắn màu đen, mông tròn căng, làm nam nhân nhìn thấy chỉ muốn mạo phạm. Cặp chân dài trắng nõn được bao bởi một lưới đen, chân mang đôi giày đen, nhìn cực kỳ quyến rũ, thật dụ người mà!

Trời, đúng lúc thật, mẹ nó, tao nương này quả thật danh bất hư truyền, khó trách nam nhân nào cũng theo đuổi ả ta. À, không biết chơi từ đằng sau, cảm giác tốt như thế nào đây? Diệp Phong nhìn vẻ quyến rũ của Đế Na, trong mắt tràn đầy sắc dục, tay heo liền nhanh chóng đặt lên mông Đế Na, thật là sảng khoái, rồi mỉm cười chọc ghẹo: “Mĩ danh của Đế Na đoàn trưởng, ta đã ngương mộ từ lâu, hôm nay mới đặc biệt tới gặp nàng. Nàng gọi cho mấy người bọn ta những mỹ nhân xinh đẹp giống như nàng nha”

Mặc dù Đế Na là đoàn trưởng kiêm lão bản của Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, nhưng bình thường bởi vì là lão bản của Phong Nguyệt tràng nên nàng đôi lần bị chiếm tiện nghi. Có điều cho tới bây giờ, ai đã từng chiếm tiện nghị nàng, đều không còn mạng để ra khỏi Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn.

Trong đại sảnh khách và kỹ nữ thấy Diệp Phong mị mị đặt tay lên mông của Đế Na, mọi tiếng dâm loạn lập tức ngừng lại, tất cả mọi người im lặng nhìn về phía Đế Na đang tức giận, cho rằng cái tên lưu manh ngu ngốc đột nhiên đến đây kia chắn chắc phải chết.

Mặc dù Bố Lỗ Tư chưa gặp mặt Diệp Phong, nhưng gã đã thấy qua chân dung của hắn. Lúc này thấy hắn, lập tức nổi lên sát ý, tâm trạng cảm khái rốt cuộc cũng gặp mặt hắn, để có thể báo thù cho thủ hạ, rửa sạch mối nhục trước đó!

Hơn một trăm kiếm sĩ hộ vệ tại bốn phía đại sảnh, thấy đoàn trưởng bị khi phụ, liền chuẩn bị động thủ giết người. Nhưng Đế Na đột nhiên kềm lại nỗi tức giận, cười duyên rồi đưa ngón tay ngọ chỉ lên trán Diệp Phong mà phong tình trách khứ: “ Vị tiên sinh này thật là một quỷ háo sắc, đã đến chỗ ta, thì lo thiếu mĩ nữ sao? Nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng!” Vừa nói, Đế Na vừa gửi cho Diệp Phong ánh mắt quyến rũ. Xong xuôi quay đầu gọi những nữ nhân tư sắc xuất chúng cách đó không xa, là những kĩ nữ trẻ tuổi, tới tiếp đãi khách.

“Đế Na đoàn trưởng, không phải tìm mỹ nữ cho hắn làm chi, hắn sẽ chết thôi!” Nhãn thần đầy sát ý của Bố Lỗ Tư, trong tay gã là “Liệt Địa Kiếm”, gã dẫn năm tên đại đội trưởng tiến đến bàn của Diệp Phong, trên miệng nở một nụ cười lạnh.

Liệt Địa Kiếm, dài bốn xích, đúc bằng tinh thiết, được hổ trợ thêm thất giai thổ hệ ma tinh, toàn thân màu vàng, làm tăng uy lực cuồng sa đấu khí của thổ hệ ma pháp lên tầng thức sáu. Thực lực Bố Lỗ Tư là bát giai cuồng sa kiếm sĩ, sử dụng thanh kiếm này, như thể cá gặp nước, thực lực đại tăng. Quan sát đối phương chỉ có bốn người, gã tưởng chắc có thể tiêu diệt được đối phương. Huống chi bên ngoài còn có năm ngàn hộ vệ nữa!

Đế Na thấy Bố Lỗ Tư đi tới, lập tức nhíu mày, vừa rồi nàng sở dĩ không lập tức trừng phạt Diệp Phong bởi vì nàng nhìn ra hôm nay Diệp Phong đến không phải để vui chơi, mà là đến gây phiền phức cho Bố Lỗ Tư.

Dù Uy Liêm thương đoàn bây giờ không còn được như xưa, nhưng vẫn còn có năm ngàn hộ vệ, Diệp Phong dám trêu chọc Bố Lỗ Tư, Đế Na không nghĩ đến việc dễ dàng kết thù oán với thanh niên không rõ lai lịch này.

“Ô, đầy chẳng phải là Bố Lỗ tư đoàn trưởng sao? Nghe nói gần đây các ngươi bị các quốc gia truy lùng tiêu diệt như chó nhà có tang, thế nào lại có tâm tình đến đây đùa giỡn nữ nhân?” Diệp Phong ngồi ở ghế trên, ngậm một cái cây Thanh sảng tiêu hồn, nhàn nhạt châm chọc tên Bố Lỗ Tư đang đi tới. Đế Na đã đoán đúng , hôm nay tên này đến là để diệt Bố Lỗ Tư.

Từ lúc bắt đầu chiếm cứ quáng mạch sơn động, dưới sự cố gắng của mọi người trong Tư Lược đoàn, sơn động đã được cải tạo hoàn toàn, đỉnh của động khẩu được mở rộng bằng phẳng, trong động có bố trí các tấm gương, chỉ cần bên ngoài có ánh sáng, trong động liền được soi sáng theo. Nơi chú tạo, trữ lương thực, phòng ngủ được cải tạo từ các động nhỏ.

Gần đây nhất Ba Nhĩ dưới sự chỉ đạo của Diệp Phong và Mạn Nỗ Ai Nhĩ, mỗi ngày đều tu luyện “Hỗn thế hung linh công” cùng với vong linh ma pháp trong ma pháp thủ trạc của Luân Cát. Hỗn Thế Hung Linh công mạnh mẽ dễ dàng luyện tập, nhưng lại cực độ tà ác, cần phải hấp thu thiên địa oán linh vào người chuyển hóa thành hung linh chân khí, cho nên nghĩa địa trở thành nơi luyện công tốt nhất cho Ba Nhĩ.

Lúc mới bắt đầu tên bại hoại Ba Nhĩ có chút không dám tu luyện loại công pháp tà ác này, bất quá ngại mệnh lệnh của Diệp Phong, chỉ đành phải đâm đầu vào tu luyện. Kết quả càng luyện thì càng thấy thực lực tăng cường, nên càng luyện càng hưng phấn, con người cũng vì thế càng lúc càng âm trầm. Do y trước kia dung hợp mấy trăm câu hồn u linh nên thực lực hiện tại của tên bại hoại này cơ hồ bắt kịp Khải Đặc và Ai Đức, khiến hai tên này cực kỳ buồn bực, luôn mắng hắn là đồ biến thái.

Một trăm tên cực điện kiếm sĩ cũng chuyển sang dùng Đại Khảm Đao, học tập Lôi Đình Quyết và Lôi Đình tam thức, được sắp xếp thành trung đội lôi đình đao khách, do tên mập bỉ ổi Ai Đức làm chỉ huy. Mộng Hinh trở thành nữ nhân của hắn, Diệp Phong tự nhiên không quên nàng, đem bộ công pháp thích hợp nhất cho nữ giới tu luyện “Bất Tử Hỏa Hoàng Quyết” dạy cho nàng.

Mạn Nỗ Ai Nhĩ với sự trợ giúp của chú tạo trung đội, đem sáu khối truyện tống thủy tinh đập nhỏ ra, nấu chảy một ít cương thiết từ trọng kỵ khải giáp cướp được trước kia, đúc thành cương bản, trên mặt có khắc truyền tống ma pháp trận, lắp truyện tống thủy tinh vào, tạo thành mười hai phương tiện mang Truyện Tống Trận loại nhỏ.

Hoàn thành nhiệm vụ chế tạo Truyện Tống Trận mà đoàn trưởng giao cho, Mạn Nỗ Ai Nhĩ bắt đầu nghiên cứu mô phỏng chế tạo hỏa thương hỏa pháo, đồng thời muốn chế tạo những trang bị không gian phụ kiện cho thành viên Tư Lược đoàn, có thể khiến cho các thành viên không cần lúc nào cũng phải mặc trang bị nặng nề. Bất quá đây là một đại công trình, phải đợi khai thác loại kim chúc quáng mạch kỳ lạ mà đoàn trưởng gọi là “tinh thiết” mới có thể bắt tay vào làm, vì nếu cứ chế tạo bằng cương thiết, khẳng định sẽ làm ra thứ có nhiều nhược điểm.

Tư Lược đoàn ở Vọng Triều sơn là do sự tình quáng mạch. Diệp Phong trước khi Tĩnh Hương đến gặp quốc vương xin nhận chức cũng không có nói cho nàng, vì món ngon này hắn muốn nuốt một mình, không muốn quốc vương biết đến số tài sản lớn này, cử người đến khai thác. Do đó, Tĩnh Hương từ đế đô quay về Tư Lược đoàn, kinh hỉ thấy Diệp Phong tại quáng mạch thu hoạch được một số lượng lớn, đồng thời mười phần bất mãn việc hắn giấu diếm mình sự tình này.

Hơn nữa quan hệ giữa Diệp Phong và Mộng Hinh cũng không qua được mắt của Tĩnh Hương. Từ lúc bắt đầu đáp ứng Diệp Phong trở về Tư Lược đoàn, Tĩnh Hương thấy Lộ Lộ luôn rất ôn nhu và không ngại việc Diệp Phong đối tốt với nàng. Biết được Lộ Lộ sẽ không trang giành sủng ái, bởi vậy trong lòng có thể tiếp thụ việc cùng Lộ Lộ chia sẽ trượng phu.

Nhưng bây giờ lại có thêm một Mộng Hinh, lập tức khiến cho Tĩnh Hương trong lòng thấy khổ đau. Diệp Phong liền ôm lấy nàng giống như muốn bảo vệ nàng. Vừa bất mãn quan hệ của Diệp Phong và Mộng Hinh, trong lòng đầy mùi vị chua xót khó chịu, nàng lại muốn rời khỏi Tư Lược đoàn. Diệp Phong muốn tốt đành phải bày trò lưu manh, thi triển thủ đoạn vừa cứng vừa mềm, tỏ vẻ cứng rắn không cho Tĩnh Hương rời khỏi mình, đồng thời dày mặt năn nỉ, làm Tĩnh Hương khóc cười không xong, đành phải tạm thời tha thứ cho hắn.

Mới đây hai người thương lượng xem bẩm báo hay không sự tình quáng mạch với quốc vương. Tĩnh Hương đúng là tuyệt đối trung thành với đế quốc, muốn đem việc này báo lên trên, Diệp Phong thì định muốn nuốt trọn một mình, kiên quyết không đồng ý báo lên trên, thêm vào đó toàn thể thành viên Tư Lược đoàn đều cùng ý nghĩ như hắn. Trong đầu Tĩnh Hương đã có ý niệm tiếp nhận Diệp Phong sẽ là trượng phu của mình, cho nên không để ý vấn đề khoáng mạch, thuận theo hắn mà giấu diếm quốc vương.

Nữ nhân, một khi đã tìm được nam nhân của mình, thiên hướng khẳng định sẽ là, Tĩnh Hương người trung thành một mực với đế quốc, đối diện với Diệp Phong là một nam nhân vô cùng xấu xa, cũng không thể kìm chế được xuất hiện sự biến đổi tội lỗi. Chẳng lẽ cái này là nói nam nhân không hư hỏng, nữ nhân không yêu?

Diệp Phong đối với việc Tĩnh Hương vì mình phải ghen tuông, hơn nữa còn dung túng cho mình độc chiếm quáng mạch, trong lòng kể ra có nhiều sự sảng khoái, lộ ra vẻ xuân phong đắc ý, muốn có bao nhiêu thì có được bấy nhiêu!

Và hắn còn cho Kiệt Nã Tư mang theo không gian giới chỉ chứa TruyệnTống trận, suất lĩnh trung đội tinh linh bắt đầu tìm kiếm mục tiêu để đả kiếp. Thương đoàn lão cừu nhân Bố Lỗ Tư trở thành mục tiêu đầu tiên. Hiện nay Bỗ Lỗ Tư ngày ngày liên tục lưu lại chỗ Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, đúng là thời cơ tốt để xuống tay, bởi vậy phải liệu tính kế hoạch rõ ràng tỉ mỉ, rồi đến Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn.

“Đã sơm nghe nói Lôi Ân đoàn trưởng miệng lưỡi sắc bén, xuất khẩu thô lỗ, hôm nay thấy quả nhiên tiếng đồn không sai. Hy vọng ngươi dựa vào khả năng có thể tiếp tục hùng hổ, đừng sợ đến đái ra quần nhé!” Bố Lỗ Tư thống lĩnh năm đại đội trưởng dưới tay, giữ khoảng cách mười thước với Diệp Phong, đình hạ cước bộ, khinh thường cười lạnh. Vì thực lực của hắn cùng bát giai cuồng sa kiếm sĩ, căn bản không có để mắt tới Diệp Phong.

“Ai, đ1ám người này, ăn no uống say rồi, khoác lác làm phiền ta!” Diệp Phong miệng nhả khói, hướng vào đôi mắt trắng dã hung ác của Bố Lỗ Tư. Lúc này vui mừng phi thường vì Bố Lỗ Tư mất thời gian ở đây, Bởi vì bộ đội chiến đấu của Tư Lược đoàn đã xuất động toàn bộ, chuẩn bị ở phía ngoài hạ sát doanh trại của Bỗ Lỗ Tư, hắn lúc này thứ nhất là muốn tự tay mình hạ Bố Lỗ Tư, hai là muốn Bố Lỗ Tư không thể trở về chỉ huy hộ vệ tác chiến.

“Muốn con mẹ ngươi Lôi Ân, lão tử hôm nay sẽ cho tên lang than ngươi lĩnh giáo sự lợi hại của Uy Liêm thương đoàn”. Thủ hạ Bố Lỗ Tư hiện giờ gồm một trọng trang tam giai băng sương kỵ sĩ đại đội, hai tam giai tạp hệ kỵ sĩ đại đội, hai tam giai tạp hệ xạ thủ đại đội. Đại đội trưởng băng sương kỵ sĩ đại đội, thấy đoàn trưởng bị vũ nhục, lập tức chỉ vào đối phương mà mắng to, rồi múa cây cương thương ba thước, tiến về phía đối phương như muốn đập vỡ tổ ong, căn bản không để bốn người đối phương trong mắt

Đế Na kinh ngạc Diệp Phong cũng là đoàn trưởng, thấy Bố Lỗ Tư bên kia cũng muốn động thủ, lập tức lộ ra phong thái mê người, đi tới giữa hai người, môi anh đào khe mở nhẹ tới Diệp Phong, cười duyên nói: “Hai vị đoàn trưởng, chỗ này của thiếp đều là những nữ nhân mĩ lệ, cũng không chống lại nổi kiếm chiêu của các vị, ngàn vạn lần không muốn động thủ nha!”

Bố Lỗ Tư tưởng có thể lập tức động thủ cùng cừu nhân, có điều là ả Đế Na này bề ngoài lại rất khách khí, nhưng gây rắc rối tại đây, nàng tuyệt đối không bỏ qua. Bởi vậy Bố Lỗ Tư khinh thường chỉ vào Diệp Phong quát: “Lôi Ân, ta lấy tư cách kiếm sĩ cùng ngươi khiêu chiến, hãy theo ta ra ngoài!”

“Ồ, thật sự là phiền toái, muốn ngoạn ngoạn cùng nữ nhân lại bị quấy rầy.” Diệp Phong lắc đầu cảm thán, đứng dậy làm dáng đi tới Đế Na, nhìn Bố Lữ Tư nói: “Nể mặt Đế Na đoàn trưởng, ta sẽ cùng với ngươi tỉ thí!”

Hừ, chẳng biết sống chết ra sao, ta sẽ cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Bố Lỗ Tư cùng Diệp Phong đi ra ngoài, trong lòng đắc ý cười lạnh, năm tên đại đội trưởng hường ánh mắt về phía đối thủ, cùng bọn họ đi ra ngoài doanh trướng.

“Đại mỹ nhân, chờ ta giết hắn, rồi trở về chiếu cố nàng!” Diệp Phong thả điếu thuốc ra, nói nhẹ nhàng bên tai Đế Na, rồi xoay người cùng Ái Đức ba người đi ra ngoài trướng.

Trước khi gặp Đế Na, Diệp Phong chỉ thấy có Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh là mĩ lệ. Hôm nay tên sắc lang này lại bắt gặp được một Đế Na mĩ lệ quyến rũ với bộ trang phục mê người, hắn tự nhiên sẽ không chịu buông tha. Hắn cũng suy nghĩ tới, bất luận dùng biện pháp gì cũng đều muốn thử qua một lần với ả Đế Na. Từ khi Nguyệt Nhi rời đi, hắn rốt cuộc rất muốn ngoạn ngoạn cùng nữ nhân phong tao, hiện đang rất thèm khát. Nếu không phải vì Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh không cho phép, bây giờ có thể cùng Đế Na thực hiện ý niệm trong đầu. Nghĩ lại Đế Na có cái mông lớn rất đầy đặn gợi cảm, dục hỏa trong người hắn tăng lên.

Đoàn trưởng Uy Liêm thương đoàn, cùng với một thanh niên đánh nhau, điều này làm mọi người đều rất tò mò. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, muốn xem thanh niên đó như thế nào, Bố Lỗ Tư là bát giai cuồng sa kiếm sĩ thực lực thật là mạnh!

Hôm nay toàn bộ hào khí xem như đều bị tên tiểu quỷ kia phá, Đế Na nhìn thấy nhiều khách khứa đi ra đại sảnh, nghĩ Diệp Phong lúc gần đi có nói, tâm trạng bất đắc dĩ cảm khái, cũng rất tò mò mà đi ra đại sảnh.

## 77. Chương 77 - Diệt Địch，chước Hoạch，kì Lạp Tư Cự Nhân

Bên ngoài doanh trại của Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn là một mảnh đất rộng và bằng phẳng. Bố Lỗ Tư dẫn người đi ra nơi đó, xoay người nhìn Diệp Phong đi tới từ phía sau, lập tức múa Liệt Địa Kiếm trong tay, rồi quát: “Lôi Ân, hôm nay ngươi phải chết.” Liền nhảy tới trước, điện xạ hướng về Diệp Phong. Năm tên đại đội trưởng thủ hạ cũng xuất chiêu, ba gã cầm thương theo đoàn trưởng, hai gã còn lại thì giương cung chuẩn bị bắn.

Diệp Phong vừa đi vừa từ không gian giới chỉ rút ra Quang Minh chi kiếm, thấy Bố Lỗ Tư nhảy tới, liền nở nụ cười. Bắt đầu thi triển Tiêu Diêu kiền khôn bộ, lưu lại hai đạo tàn ảnh, cùng Bố Lỗ Tư cận chiến, kiếm khí màu trắng và kiếm khí màu vàng như đan vào nhau. Hai kiếm va chạm nhau tạo ra những âm thanh lớn.

Ba người Ai Đức, Lạp Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ tự nhiên tiếp chiêu với gã cầm trường thương, kỵ sĩ đại đội trưởng không có chiến mã kia.

Năm tên đại đội trưởng của Uy Liêm thương đoàn thực lực chỉ ở ngũ giai. Ba gã kỵ sĩ đại đội trưởng này căn bản không phải là đối thủ của Ai Đức và Lạp Phỉ Nhĩ, chỉ chiếm được ưu thế với Ba Nhĩ. Bởi vì Ba Nhĩ không sử dụng hung linh chân khí, cho nên uy lực của mỗi chiêu bị giảm đáng kể. Hai gã xạ thủ đại đội trưởng thấy đồng bọn gặp bất lợi, lập tức bắn tên vào Ai Đức và Lạp Phỉ Nhĩ để hổ trở, giải nguy cho đồng bọn.

Tốc độ của tên Lôi Ân này sao lại nhanh đến như vậy? Bố Lỗ Tư đối với tốc độ quỷ dị của Diệp Phong, cùng với những đường kiếm thuật tiêu sái như mây bay nước chảy, giơ kiếm lên tấn công mà trong lòng không khỏi kinh ngạc. Gã không thể tin bản lãnh sử dụng kiếm của Diệp Phong lại lợi hại như vậy, hơn nữa tốc độ của gã lại còn chậm hơn so với hắn.

Hai người huy vũ song kiếm, thân hình cực nhanh, ngươi đến ta lui,tàn ảnh liên liên, song kiếm chạm nhau phát ra tiếng kim thiết giao kích liên miên bất tuyệt. Bạch sắc kiếm khí với hoàng sắc kiếm khí lẫn lộn cát bay tứ xứ di mạn, trông cũng rất là tráng quan!

Ở ngoài doanh trướng, ngoài trừ Đế Na, còn lại hộ vệ Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, kỹ nữ cùng với chúng khách khứa không thể thấy rõ trận chiến giữa Diệp Phong và Bố Lỗ Tư, mà chỉ có thấy được tàn ảnh của hai người, thần tình ngơ ngác, miệng thì liên tục bàn tán, không nghĩ Diệp Phong lại lợi hại như thế, có thể đối đầu cùng Bố Lỗ Tư.

Có thể đấu với bát giai cuồng sa kiếm sĩ mà không ở thế hạ phong, lai lịch chàng thanh niên này rốt cuộc là gì đây…... Đế Na vẫn chăm chú quan sát trận chiến của Diệp Phong và Bố Lỗ Tư, trong lòng đang thầm đoán mò.

"Oanh oanh ….. oanh oanh ….."

Ngoài xa nơi hai người đang kịch chiến, từng đợt rung chuyển như động đất, tiếng nổ điếc tai nhức óc, phát ra từ phía bắc Loan Nguyệt sơn lĩnh, nơi Uy Liêm thương đoàn đang đóng trú. Chỉ thấy bên kia lửa bốc cao ngút trời, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi.

“Sao lại thế này?!” Bố Lỗ Tư vừa múa kiếm chống đỡ công kích của Diệp Phong, vừa nhìn chỗ doanh trại của mình, thốt lên tiếng kinh hô như không tin vào mắt

“Ha ha ha, Bố Lỗ Tư ngươi thật ngu ngốc, tưởng rằng lão tử ta chịu nhàm chán ở đây chơi với ngươi sao? Hôm nay lão tử muốn Uy Liêm thương đoàn phải hoàn toàn biết mất trên đại lục này.” Diệp Phong nhìn tình hình ở phương Bắc, trong lòng đang mừng khi biết kế hoạch đã tiến hành suôn sẻ, trường kiếm trên tay tấn công càng thêm mạnh mẽ hơn vào Bố Lỗ Tư, trên miệng thì không ngừng cười to.

“Đáng hận, Lôi Ân, ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi. Ngươi có không biết cái gì là vô sỉ ư?” Bố Lỗ Tư vừa nghe Diệp Phong nói xong, liền mới hiểu ra mình bị trúng kế, tâm trạng đang lo lắng cho tình hình doanh trại bên kia, mở miệng mắng chửi Diệp Phong.

“Mẹ nói, muốn giảng dạy cho lão tử cái gì là vô sỉ không vô sỉ ư, ngươi không xứng đáng!” Nếu là một người đàng hoàng, nói hắn là vô sỉ, thì Diệp Phong sẽ không có tức giận như vậy, nhưng Bố Lỗ Tư là gian thương, cũng có thể nói là giống như vô sỉ, cho nên hắn vừa nghe Bố Lỗ Tư mắng như vậy, thì không nhịn được bèn chửi lại.

Bố Lỗ Tư nghe chửi xong, tâm trạng dù rất muốn lập tức giết tên hỗn đãn vô sỉ trước mắt này, nhưng nghĩ đến đám người của mình tại doạnh trai, gã càng nóng vội hơn, muốn li khai chỗ này để về chỉ huy đám hộ vệ. Đáng tiếc là Diệp Phong với Tiêu Diêu kiền khôn bộ đã sớm đoán ra ý đồ bỏ chạy của gã, liền liều mạng cầm chân gã, để gã không có cách nào chạy đi được.

Mặc dù việc làm giống hỏa thương hỏa pháo của địa tinh là việc khó khăn, nhưng việc chế tạo đạn dược thì với Mạn Nỗ Ai Nhĩ và bọn ải nhân Lạc Tư là điều dễ dàng. Hỏa đạn của hỏa pháo có đường kính là ba mươi ly, dưới sự chỉ huy của Mạn Nỗ Ai Nhĩ và cố gắn của thành viên Tư Lược đoàn, cũng đã làm ra hơn một trăm viên, cùng với ba trăm viên sẵn có, chỉ cần cải tạo lại ngòi nổ, thì uy lực cũng gần như đạn pháo rồi. Không có thứ lợi thế nào, Tư Lược đoàn mà đánh bừa vào năm ngàn hộ vệ của Bố Lỗ Tư, cũng như là tự tìm cái chết.

Bên ngoài đại sảnh, bọn người Đế Na nhìn về hướng bắc nơi không ngừng phát ra tiếng nổ lớn, vừa nghe Diệp Phong cười to, không tin được tên thanh niên trước mắt này lạ có một thực lực mạnh như vậy. Hắn dùng cái gì mà có thể làm nổ to như vậy được chứ? Không lẽ năm ngàn hộ vệ của Uy Liêm thương đoàn sẽ bị hắn tiêu diệt sao?

“ Khắc Bỉ, Nga Lạp, hai người các ngươi mau rút lui!” Bố Lỗ Tư không thể thoát khỏi chiến thuật cù cưa của Diệp Phong, chỉ còn có trong vào hai xạ thủ đại đội trưởng đứng ngoài mà thôi.

“Ơ….. ơ….. tuân lệnh…..” Khắc Bỉ và Nga Lạp nghe mệnh lệnh của đoàn trưởng xong, ấp ấp úng úng ứng thanh, rồi xoay người về hướng bắc mà chạy đi

Ba người Ai Đức, Lạp Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ thấy vậy mà vẫn để yên cho bọn họ, chỉ tấn công vào đối thủ hiện tại thôi. Ai Đức và Ba Nhĩ mỉm cười tà dị. Bởi vì bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị, nếu hai tên này chạy trở về doanh trại, trước tiên phải gặp năm mươi tinh linh thị trong tay là hỏa thương. Tinh linh thị nữ hiện giờ tiễn thuật không bằng thành viên của tinh linh trung đội, nhưng các nàng trời sanh là xạ thủ, việc sử dụng địa tinh hỏa thương có thể nói là dễ dàng.

“Lôi Ân, ngươi không dám đường đường chính chính so tài cao thấp, mà cứ vô lại dây dưa hoài vậy. Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không?!” Bố Lỗ Tư vừa long lắng trong lòng nhìn về hướng doanh trại, vừa phẫn nộ chất vấn Diệp Phong do không thể thoát khỏi chiến thuật dây dưa này.

“Ngưng, mẹ ngươi, định dùng kế khích tướng với lão tử à, lão tử không thèm. Muốn biết lão tử có làm nam như nhân hay không, thì cùng lão tử kéo quần xuống mà so, cam đoan ngươi sẽ bị thua. Cái của ta có sức quyến rũ nữ nhân!” Trên miệng Diệp Phong không kiềm chế được cười xấu xa, từ miệng mắng to, không có một chút phong độ của quý tộc, tất cả đều là một dạng lưu manh

“Đáng giận, tên súc sanh này!!!”

Bố Lỗ Từ nổi giận tột độ, trong lòng liền quyết phải liều mạng, liền vận toàn bộ cuồng sa đấu khí. Do cánh tay trái đã trúng một kiếm của Diệp Phong, nên chỉ dùng cánh tay phải múa kiếm khiến gió nổi quanh thân, mang theo đó là cuồng sa đấu khí, rồi xuất tuyệt chiêu “Cuồng sa đoạt mệnh phá”, đấu khí kết hợp với đất cát từ dưới bay lên, nhanh cho tạo thành một đạo khí dài trên tám mươi thước, tức hình dạng của sa thổ chi kiếm. Kiếm thế bốc lên theo người gã, rồi điên cuồng chém vào Diệp Phong.

Thao, muốn lão tử xuất tuyệt chiêu, không giết chết được tên bát đản ngươi, lão tử sẽ mang họ của ngươi. Diệp Phong thấy Bố Lỗ Tư liều mạng, muốn một đổi một, liền xuất tuyệt chiêu. Tâm trạng hung ác cười lạnh, vừa tránh công kích sa thổ cự kiếm, hai tay cầm kiếm xuất ra “ Chí tôn cửu thức”, đệ tam thức, “Kiếm ngạo thương khung—tru yêu tà”. Chánh khí mãnh liệt từ trong cơ thể hắn phát ra, bay xung quanh người hắn, rồi bọc lấy thân Quang Minh chi kiếm. Trong nháy mắt quang mang tăng vọt, bắn ra bốn phía, huyến lệ chói mắt, hình thành một cự kiêm màu tránh dài đến năm mươi thước. Những cái còn dư lại, mà theo hai tay múa kiếm của hắn đánh bừa vào Bố Lỗ Tư.

Bố Lỗ Tư thấy đối phương cũng phát ra cự hình kiếm khí mà đấu với mình, trong lòng thập phần cao hứng. Gã nghĩ rằng cường sa cự kiếm của gã nhất định sẽ áp đảo đối phương, liền liên tục múa kiếm tấn công!

Một trắng một vàng, hai thanh cự kiếm do chính khí và cuồng sa đấu khí hình thành. Tại nơi hai người đang giao đấu quyết liệt, sinh ra bạo phát, mặt đấu rung động, khí lưu thổi ào ào, gần bọn họ nhất là ba người Ai Đức và ba tên kỵ sĩ đại đội trưởng, tất cả đều phải ngừng công kích, nhanh chóng lùi về sau mà trách nguy hiểm.

Ngoài đại sảnh của Phong Nguyệt doanh trại, ngoại trừ thần sắc Đế Na rung động, những người còn lại đầu hoa mắt, không tưởng được hai người kia lại đấu nhau kịch liệt đến thế. Cái tên thanh niên tóc đen này lại có thể dùng kiếm khí đấu ngang ngửa với bát giai cuồng sa kiếm sĩ, thật sự là kinh khủng. Hắn chỉ mới chừng này tuổi sao? Sao lại có thể tu luyện được như vậy?

“Oanh oanh…..”

Cự hình kiếm khí chạm nhau, làm chói cả mắt, rung động tâm thần. Cuối cùng Bố Lỗ Tư không thể tin được vào điều này, cuồng sa kiếm khí của gã đã bị kiếm khí tinh thuần của Diệp Phong đánh bại, bị trúng khí nghiêm trọng, thân hình bay ra, ngã nhào xuống đất rồi thổ huyết.

“Chết cho lão tử….. ha ha…..” Diệp Phong muốn lấy mạng của Bố Lỗ Tư, không để cho gã có chút thời gian thở, nhanh chóng phóng tới. Cho một quyền oanh trung vào đan điền của gã, phế đi đi đấu khí của gã, sau đó hung ác đá gã mấy cú, hất gã bay lên, rồi múa kiếm mà chém không ngừng, miệng liện tục cười to không cần biết ai.

Bố Lỗ Tư đáng thương như trước kia thì không bị giết bởi kiếm khí, lúc trước gã tin rằng có thể giết Diệp Phong, nhưng kết quả là cái tự tin đó làm hại chết bản thân gã. Bởi vì không nghĩ được Diệp Phong lại có thể cường hoành như thế.

Gần đại sảnh trong doanh trại, mọi người chung quanh Đế Na đều choáng váng, không thể tưởng tượng nổi Diệp Phong sử dụng cái gì không như kiếm khí của Bố Lỗ Tư, có thể giết chết Bố Lỗ Tư. Một bát giai cuồng sa chiến sĩ đã bị một thanh nên hỗn đản giết chết, cái tin này mà truyền đi nhất định sẽ là tin sốt dẻo.

Ba gã kỵ sĩ đại đội trưởng thủ hạ của Bố Lỗ Tư thấy đoàn trưởng bị giết, trong lòng hốt hoảng, muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng bốn người Diệp Phong há có thể để bọn chúng toại nguyện. Cùng lúc ra tay ngăn chặn rồi toàn bộ giết sạch.

“Ân? Xem ra bọn Khải Đặc bên kia cũng nhanh kết thúc rồi.”

Mục tiêu đã xong, Diệp Phong lấy Quang Minh chi kiếm và Liệt Địa Kiếm của Bố Lỗ Tư bỏ vào không gian giới chỉ. Rồi lấy được từ trên người của Bố Lỗ Tư một ma pháp tạp trị giái năm mươi vạn kim tên, liền cao hứng mỉm cười rồi nhìn về hướng bắc, nơi đang có tiến nổ liên tục. Tại doanh địa của con dê mập mạp Bố Lỗ Tư này, chắc còn lưu lại không ít của cải, lần này thật thu hoạch thật nhiều.

“ Hắc hắc, lão đại, bên kia chắc đã xong xuôi rồi, thôi thì để bọn huynh đệ chúng tôi ở lại đây chơi một chút nha?” Tử bàn tử Ai Đức thấy ở chỗ Đế Na có nhiều kĩ nữ mĩ mạo, trong lòng đang muốn, liền đề nghị với Diệp Phong. Quả thật Diệp Phong lần này đến đây, muốn để lại gã chỉ huy lôi đình trung đội, nhưng mà tên bại hoại này lại muốn Luân Địch chỉ huy, còn mình thì muốn xem qua Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn đỉnh đỉnh đại danh rốt cuộc là như thế nào.

“Ân, đánh xong cũng phải thưởng cho huynh đệ chứ. Ý kiến của ngươi tốt đó.” Diệp Phong gật đầu đồng ý. Ánh mắt mọi người trong đại sanh đều lộ vẻ kinh hãi. Rồi hắn tới gần nơi Đế Na, mỉm cười thâm ý nói: “ Đế Na đoàn trưởng, hôm nay đã phá hỏng sinh ý của quý đoàn, thật không tố. Đợi ta tiêu diệt xong Uy Liêm thương đoàn, sẽ tự mình đến đây chiếu cố sinh ý của nàng.” Nói xong, tên tử lưu manh này quay người đi rồi cùng ba người Ai Đức phóng tới phía bắc.

Đế Na hàng năm đều phải lo tình hình của Phong Nguyệt đoàn, tự nhiên nghe được câu cuối của Diệp Phong sẽ chiếu cố sinh ý của nàng, hiểu đó là ý tứ gì. Trong lòng nhịn không nổi rất tức giận, lại không thể hình dung được tên kiếm sĩ mạnh mẽ này lưu manh như thế? Mặc dù Đế Na đã từng gặp nhiều lưu manh, nhưng còn Diệp Phong thì lại mập mập mờ mờ, là nàng thật sự khó chịu.

Chung quanh Đế Na, tất cả mọi người đều muốn đi xem trận chiến ở phía bắc, nhưng mà nghĩ xong lại thôi, vì họn không muốn đắc tội với bên nào. Bị phát hiện thì chuốc lấy phiền toái, thật không đáng giá để làm vậy.

Lần hành động này của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn tất cả đều theo kế hoạch của Diệp đại đoàn trưởng. Đầu tiên tinh linh trung đội, linh ngưu trung đội đem đạn dược tới, bắn phá doanh trại đối phương khi đang quần long vô thủ, tiếp theo thì Liệt Diễm trung đội, bạch lang trung đội, lôi đình trung đội tấn công doanh trại địch.

Lạc Tư dẫn mười tên ải nhân, ẩn trong rừng núi xa nơi đánh giết, dùng địa tinh hỏa pháo liên tục bắn trúng địch nhân. Tinh Linh thị nữ thì cầm hỏa thương chận đường thoát phía nam của doanh trại Bố Lỗ Tư. Trước đó hai gã xạ thủ đại đội trưởng đã bị bọn họ giết chết rồi.

Tạc đạn, hỏa pháo, ma pháp, tuyệt chiêu, tất cả cùng đồng tâm hợp lục, dù không có đoàn trưởng đại nhân chỉ huy tình hình, nhưng vẫn làm cho địch quân đầu choáng ván mắt hoa, phải chạy tứ tung. Cuối cùng cũng giết được ba ngàn người, thật là nhiều a.

Ngũ giai ma tinh của băng, hỏa, điện, phong tứ hệ mỗi thứ mười cái. Ma pháp tạp mười bảy cái, trị giá tổng cộng ba trăm chín mươi sáu vạn kim tệ. Chín trăm cương thiết chế trong kỵ trang, loại này có giá rất cao. Còn lại là những trang bị bằng thiết, lương thảo trong nhất thời không thể tính hết được. Mặt khắc, Kiệt Khắc cứu từ trong đám lửa ở doanh trướng một tên cự nhân, Kỳ Lạp Tư, đang bị trói bằng tinh cương.

Theo cự nhân Kỳ Lạp Tư, thì Thái Thản chi thần của bọn họ và Ải Nhân chi thần cùng tạo nên chủng tộc này, vì thế hình dạng của ải nhân và cự nhân giống nhau. Đầu óc không được linh hoạt, có chút ngu độn. Cự nhân thì cao mười thước, lực lượng siêu cường, ải nhân chỉ cao một thước, lực lượng siêu nhược. Da toàn màu đen, da tay còn đen như than. Đó là điểm phân biệt rõ ràng nhất, do cự nhân Kì Lạp Tư nói, có thế nhận bọn họ là điểm này. Lúc cự nhân Kỳ Lạp Tư được Kiệt Khắc cứu, là một tráng niên, đang trong hình dạng của ải nhân.

Lần hành động này chỉ có bốn trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình là bị thương chút đỉnh, dĩ nhiền đổi với việc lấy được nhiều tài vật thì cũng xứng đáng. Mọi người Tư Lược đoàn dọn dẹp chiến trường, mỗi người ăn mừng mỗi kiểu. Khi Diệp Phong cùng bọn họ hội họp,

Diệp Phong cũng rất cao hứng về số thu hoạch lần này. Với bốn mươi viên ma tinh cùng với cư nhân Kì Lạp Tư làm hắn ngạc nhiên phi thường. Hắn liền tập hợp đội ngũ lại, lệnh cho Kiệt Khắc dẫn cự nhân Kì Lạp Tư đến gặp mình lập tức.

“Đến Phong Nguyệt đoàn thật vui hả?” Mộng Hinh nhân lúc chờ Kiệt Khắc dẫn cự nhân Kì Lạp Tư đến, đã tới bên cạnh Diệp Phong mở cái miệng nhỏ nàng mà tra hỏi hắn. Diệp Phong lần này đến Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, Mộng Hinh là người phải đối, bởi vì sợ lại phải thêm “tỷ muội” trên chiếc thuyền hiện giờ. Đối với một Lộ Lộ tốt bụng, ôn nhu dịu dàng, Mộng Hinh đã chấp nhận, nhưng vẫn còn địch ý với Tĩnh Hương. Nguyên nhân là từ lúc Tĩnh Hương từ đế đô trở lại Tư Lược đoàn, quan hệ giữa Mộng Hinh và Diệp Phong không tiến triển hơn, vì thế Mộng Hinh đối với Tĩnh Hương rất nhiều đố kỵ.

Diệp Phong đã từng gặp qua cái tính ghen tuông của Mộng Hinh, nghe hỏi xong liền ôm nàng vào lòng ngực, cười xấu xa: “Mộng Hinh bảo bối ghen đấy à?”

“Hừ, dù sao thiếp trong lòng chàng cũng có một chỗ. Chàng chỉ có quan tâm Lộ Lộ và Tĩnh Hương, chỉ đối xử tốt với các nàng ấy mà thôi.” Mộng Hinh đang tựa trên ngực của Diệp Phong nhẹ giọng than. Diệp Phong hiểu được mĩ nhân muốn dỗ ngọt, liền mỉm cười xấu xa, lựa những lời dỗ ngọt mà nói cho Mộng Hinh nghe. Bởi vì mỗi lần Mộng Hinh nổi ghen, hắn liền tìm lời ngon ngot để dỗ dành, và cũng biết nàng muốn làm nũng.

Âm thanh nói chuyện của hai người rất nhỏ, ngoài trừ hai người họ ra, không ai có thể nghe được, nhưng mà việc ôm ấp thì có thể thấy được. Lộ Lộ thì không bao giờ nổi ghen với thiếu gia, những người khác thì không lý tới, chỉ có Tĩnh Hương thấy Diệp Phong đang ôm ấp Mộng Hinh, trong lòng cảm giác không thoải mái, nhìn hắn bằng ánh mắt u oán.

Tĩnh Hương không phản đối cùng Lộ Lộ chung trượng phu, bởi vì Lộ Lộ không hề tranh giành. Nhưng Mộng Hinh này thì luôn luôn muốn làm nũng tranh giành, cùng loại nữ nhân này thờ chung trượng phu, chắc phải thường xuyên phải tính kế? Tĩnh Hương hơn Mộng Hinh bảy tuổi, làm sao có thể mặt dày mà tranh giành với nàng ta?

“Đoàn trưởng, người này chính là cự nhân Kì Lạp Tư, Lôi Nặc – Bỉ Kì. Tay chân hắn bị tinh cương khóa lại, chúng tôi không thể tháo ra được.” Kiệt Khắc đưa cái tay bị trói bằng tinh cương của Lôi Nặc tới gần đoàn trưởng mà báo cáo.

“Vị đoàn trưởng đại nhân này, cảm tạ ngài và bộ hạ của ngài đã cứu ta. Đại ân đại đức Lôi Nặc sẽ trọn đời không quên. Sau này ngài thấy có chỗ cần dùng, xin cứ việc phân phó…..” Lôi Nặc đang ở hình dạng của ải nhân, mặc một bộ đồ bình dân màu xám, thân cao bằng với ải nhân trưởng thành, da màu đen như chá, trên đầu buộc mớ tóc màu đen như tên ngốc, thấy Diệp Phong liền mở miệng nói lời cảm kích. Lời nói cực kỳ thành khẩn, trông như một tên cướp bộ dạng hán tử thành thật.

Khó trách mọi người nói cự nhân Kì Lạp Tư đều ngu độn, dù trong cũng hoàn mĩ đó. Hắc hắc, có việc gì cứ phân phó, cái này là do ngươi nói nha….. Diệp Phong gian trá nhìn Lội Nặc. Hắn không cần khách khí vậy và đứng yên không động đậy, rồi triệu hoán Hắc Ám ma kiếm để chặt bỏ khóa bằng tinh cương trên người y.

“Đa tạ, đoàn trường, ta thật sự cảm ơn ngài…..” Lôi Nặc khi được mở khóa xong, liền cao hứng cảm ơn lần nữa, rồi biến thành người khổng lồ. Nhưng mà việc này lại làm Tĩnh Hương, Mộng Hinh và chúng tinh linh mỹ nữ mắc cỡ một phen. Bởi vì khi y biến thân, y phục hiện giờ không thể vừa được, dĩ nhiên hậu quả tưởng tượng xấu hổ đến cỡ nào.

Lạc Tư thì đang thu nhặc lại số tinh cương đó. Diệp Phong nhì Lôi Nặc mà trong lòng cười cười, hỏi y vì sao ở Uy Liêm thương đoàn. Biết được y là người không thân thích không nhà cửa chưa vợ con. Một tháng trước đây tại biên cảnh này, bị thám tử của Uy Liêm thương đoàn phát hiện được, rồi thừa diệp y ở hình dạng ải nhân đang ngủ trong một thạch, mà bắt y. Bởi vì lúc cự nhân Kì Lạp Tư ở hình dạng ải nhân sẽ không có khí lực nào, vì thế y căn bản không thể thoát khỏi cái khóa bằng tinh cương này.

“Lôi Nặc này, Tư Lược đoàn của ta hiện giờ cần nhân tài như ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập không?” Diệp Phong nghe y kể xong, bèn ra vẻ thẳng thắn hỏi.

“Ta là tên chưa vợ con, đoàn trưởng đại nhân có ân với ta, chỉ cần ngài không chê ta, Lôi Nặc nguyện ý làm việc cho ngài. Nhưng mà, nhưng mà ta ăn rất nhiều…..” Lôi Nặc vừa cảm kích đáp lời vừa bộc lộ vẻ xấu hổ, trông rất buồn cười. Tĩnh Hương, Mộng Hinh chư nữ trông vậy cũng mĩm cười.

“Ha ha ha, yên tâm yên tâm, ngươi muốn ăn bao nhiêu, hương kì ải nhân của bọn ta có thể nấu cho ngươi bấy nhiêu.” Khi thu phục được một cự nhân Kì Lạp Tư, cầm thu nam tước gian trá không nhịn được cao hứng bèn cười thật to, rồi lệnh cho Kiệt Nã Tư lấy Truyện Tống Trân ra, để mọi người trở về trú địa bí mật. Cuối cùng phân phó Kiệt Nã Tư suất lĩnh tinh linh trung đội, đem Truyện Tống Trận bố trí một nơi bí mật chờ đợi hắn về, sau đó dùng nó đi khỏi trú địa bí mật.

Không hảo hảo cùng Đế Na xinh đẹp phong tao, Diệp Phong nhất quyết không trở về trú địa. Tên gia hỏa này ăn trong nhà không chịu, nghĩ cho kỹ lại, trong nhà có đến ba vị tuyệt sắc, vậy mà muốn giống như trước đi hái hoa dại. Bại hoại, thật bại hoại!

Nhưng mà, rõ ràng, nam nhân cơ hồ đều hy vọng là loại bại hoại này, hắc hắc

## 78. Chương 78: Vô Sỉ Lưu Manh "chinh Phục" Phong Tao Thục Nữ.

Đế Na tuy trông xinh đẹp phong tao, kì thực nội tâm vẫn là một nữ nhân mang trong lòng sầu muộn của sự trống vắng. Thuở nhỏ chẳng biết phụ mẫu là ai, được tú bà kỹ viện nuôi lớn, chịu đủ mọi gian khổ, nàng tưởng chừng như đã nhìn cả thế gian. Tú bà kỹ viện nuôi lớn nàng, chính là thấy nàng từ nhỏ đã có nền móng của một mỹ nhân, muốn nuôi lớn rồi sẽ bán mỹ xử nữ này với giá cao.

Lúc mười tám tuổi, tú bà kỹ viện mang nàng đến phách mại trường để bán đấu giá, ngoài ý muốn là gặp được cực điện nữ kiếm sĩ Hi Lị mỹ lệ, mua nàng với giá cao. Hai người thân thế tương cận, tính cách tương tự, ở chung thập phần hòa hợp, không có bao lâu Đế Na liền theo Hi Lị học tập, thành một cực điện kiếm sĩ, đồng thời các nàng trong lúc quan hệ đó, cũng phát triển mối tình thầy trò luyến ái!

Năm năm trước, sau mười năm Hi Lị ở cùng Đế Na, bởi bệnh mà chết, để lại Đế Na một người với cuộc sống cô độc. Cũng may Hi Lị để lại cho nàng không ít kim tệ, nàng dựa vào số kim tệ này, thu hút một ít kỹ nữ thân thế đáng thương, thành lập nên Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, đồng thời cũng vì chính mình tìm một vài nữ tình nhân lọt vào mắt, coi các nàng thay thế cho việc mất đi Hi Lị mà trong lòng uất sầu muộn.

Đến bây giờ, Đế Na đã hai mươi bảy tuổi, quản lý Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn thu được lợi nhuận lớn, danh khí cực tốt, nhưng nội tâm nàng đau xót sau khi mất đi Hi Lị. Vẫn như trước không hề biến mất, mỗi khi một mình yên tĩnh, nàng đều chìm vào khoảng không của nội tâm mà tưởng niệm Hi Lị.

Đêm khuya, phía chân trời xa không một vết tích của trăng sao, cả không gian chỉ là một mảnh đen nhánh, nơi doanh địa của Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, đa số phiêu khách đều đã ôm ấp mỹ nhân hợp ý, tới bên trong khách trướng triền miên. Giữa đại sảnh doanh trướng, Đế Na vẫn như cũ mặc áo bó sát người màu đen lộ ra bả vai cùng váy cực ngắn, chính đang cảm khái về sự việc xui xẻo ở ngoài sơn lĩnh làm chết nhiều người như vậy, phải nhanh chóng thay đổi nơi đóng quân. Kiếm sĩ đại đội trưởng phụ trách trực đêm nay lại tới bẩm báo, cái cội nguồn xui xẻo của nàng - Diệp Phong, đã mang theo hơn bốn trăm người tới ngoài doanh địa, trong đó còn có linh ngưu nhân cùng bạch lang nhân.

Đế Na kinh nghi đan xen cùng kiếm sĩ đại đội trưởng đi tới cửa ra doanh địa, đã thấy Diệp Phong trong miệng ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, mặt mày đầy vẻ tiếu ý trêu đùa, đang đứng tại phía trước một đám chiến sĩ cầm trong tay vũ khí, nàng vội vàng phong tao cười duyên nói: "Ai yêu, Lôi Ân đoàn trưởng của ta, đã trễ thế này ngài còn thật tới đây a? Như thế nào còn không tiến vào vậy?"

"Ta cũng muốn đi vào thăm quan "sinh ý của ngươi", đáng tiếc kiếm sĩ hộ vệ này không cho ta vào!" Diệp Phong nghiêng đầu sắc mị mị nhìn Đế Na: "Ta, thế nhưng đặc biệt dẫn theo thủ hạ tới ủng hộ cho mỹ nữ đoàn các người!"

Đế Na hướng tới đáp lại, nhìn Diệp Phong đang nhìn chính mình bằng ánh mắt tràn ngập sắc dục, trong lòng thập phần khó chịu, nhưng lại không nghĩ sẽ trêu chọc thần bí đoàn trưởng này mà ngay cả Uy Liêm thương đoàn đều có thể nhanh chóng tiêu diệt, đành phải nịnh nọt mỉm cười: "Thủ hạ này của ngài thật sự là cường tráng dọa người, ta thấy đều sợ hãi, hộ vệ kiếm sĩ đương nhiên không dám để cho mọi người đi vào dọa mỹ nhân trong trướng thôi!"

"A a, vẫn là Đế Na đoàn trưởng nói chuyện dễ nghe!" Diệp Phong nhìn chằm chằm Đế Na, gật đầu tán thưởng, ra hiệu thành viên bốn trung đội mang vũ khí toàn bộ cất vào bên trong hai không gian giới chỉ trong tay hắn, đối với Đế Na nói: "Thế nào Đế Na đoàn trưởng, thủ hạ của ta như thế không dọa người rồi chứ?"

"Nhìn ngài, khiến cho chúng ta này đều như muốn nộp vũ khí, mau mau, mời vào, mời vào!" Đế Na thấy thành viên Tư Lược đoàn đều thu vũ khí vào không gian giới chỉ, trong lòng yên tâm không ít, vội vàng khách sáo mời mọi người tiến vào đại sảnh, đồng thời nhỏ giọng dặn dò kiếm sĩ đại đội trưởng phụ trách trực đêm, truyền lệnh tất cả hộ vệ cảnh giới, không có mệnh lệnh của nàng không được coi thường mà vọng động.

Đế Na làm người luôn luôn cẩn thận khéo léo, Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn tại địa phương nào, đều sẽ không đắc tội thế lực còn lại. Từ trước đến nay không có phát sinh qua tình huống dùng binh khí đánh nhau với thế lực khác. Sở dĩ nàng hiện tại lo lắng Diệp Phong sẽ đem Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn của nàng tiêu diệt, lại cũng không thể cảnh giới quá lộ liễu, để tránh đắc tội với Diệp Phong. Dù sao Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn của nàng ngay cả Uy Liêm thương đoàn cũng không bằng.

Diệp Phong trong lúc đi vẫn trộm ngắm Đế Na. Đế Na đối kiếm sĩ đại đội trưởng thì thầm tự nhiên không qua được hai mắt hắn, bất quá việc này không có lưu ý. Dù sao khi xuất hiện việc ngoài ý muốn, theo khoảng cách giữa Đế Na với mình, hắn tự tin có thể trước tiên điểm huyệt đạo của Đế Na. Thành viên Tư Lược đoàn cho dù không cầm vũ khí, cũng như thường có khả năng xông ra doanh địa này.

Diệp Phong lần này sau khi trở lại trụ địa bí mật, được bảo bối Lộ Lộ hầu hạ tắm rửa thoải mái trong nước nóng, liền triệu tập nam thành viên Tư Lược đoàn đã tẩy rửa vết máu cùng bụi bặm, tỏ vẻ sẵn sàng khao thưởng bọn họ hôm nay dũng mãnh, muốn dẫn bọn họ khứ Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn tìm niềm vui!

Ý nghĩ hoang đường như thế, sợ rằng cũng chỉ Diệp Phong người như thế mới nghĩ ra. Mộng Hinh cùng Tĩnh Hương lúc ấy liền gấp đến độ trợn to hai mắt. Người trước trực tiếp véo lấy cánh tay Diệp Phong, biểu thị dám đi phiêu kỹ (tìm kỹ nữ) thì rốt cuộc đừng động tới nàng nữa, Tĩnh Hương đồng dạng có ý nghĩ này.

Bất quá Diệp Phong này mồm miệng khéo nói. Hắn bởi vì các thành viên đều là nam nhân, có yêu cầu sinh lý, lấy lý do bọn họ cũng có cuộc sống của người bình thường, khiến hai nữ bị thuyết phục tìm không ra lý do phản bác. Cuối cùng vì để chứng minh chính mình vô tội, hắn ra vẻ muốn dẫn hai nữ cùng đi.

Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh đều là nữ nhân chính phái, nào dám tới chốn phong nguyệt. Kết quả sau khi Khải Đặc và Ai Đức hai kẻ bại hoại cùng một miệng cầu khẩn: "Đại tẩu, xin thông cảm yêu cầu sinh lý của chúng ta", gian kế của Diệp Phong thành công. Hai nữ bất đắc dĩ ngậm miệng không nói, ngầm đồng ý cho hắn dẫn chúng nam tới Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn.

Bọn ải nhân Lạc Tư đối với việc tìm nữ nhân để vui vẻ, bởi ngại phía dưới bé nhỏ không đủ, tương đối tự ti, hướng đoàn trưởng biểu thị không đi. Lạp Phỉ Nhĩ cũng không muốn đi. Vài ngày trước, trung niên hương kì ải nhân Cách Thụy - Khẳng La được tinh linh trung đội cứu ra từ một nô đãi đoàn, cũng cùng bọn ải nhân Lạc Tư, tỏ ra tự ti cũng không muốn đi. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ dẫn theo Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình bốn trung đội cùng với Ba Nhĩ, thông qua Truyện Tống Trận đi tới Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn.

Hương kỳ ải nhân, không thuộc về chính thống ải nhân, là một trong chủng tộc nhỏ yếu nhất Quang Minh đại lục. Tộc nhân bọn họ chiều cao gần giống ải nhân bình thường, sống lâu giống tới mấy trăm năm như ải nhân, tinh linh. Bất quá năng lực sinh sản cực yếu, mũi và miệng so với loài người phổ thông còn lớn hơn gấp đôi, yêu thích món ăn ngon, rất giỏi nấu nướng, được xưng là đại lục mỹ thực gia giỏi nhất!

Hương kỳ ải nhân thích chu du khắp nơi thưởng thức mỹ thực các địa phương. Bởi vì chủng tộc bọn họ năng lực sinh sản yếu, số dân ít ỏi, năng lực tự vệ quá kém, cho nên thường xuyên bị chủng tộc còn lại bắt làm nô dịch, đảm đương tư nhân đầu bếp. Trên thị trường giá của một hương kỳ ải nhân nô lệ trưởng thành là một vạn kim tệ, đồng giá với tinh linh xử nữ mê người!

Cách Thụy được tinh linh trung đội cứu về Tư Lược đoàn, dưới sự cảm kích, giật mình bởi phương thức nấu ăn tinh thông của đoàn trưởng đại nhân, quyết định ở lại đảm đương đầu bếp cho Tư Lược đoàn, học tập phương pháp nấu nướng kiểu mới. Diệp Phong nghe nói y là cùng đồng bọn thất lạc, mới bị nô đãi đoàn để ý, còn có hơn một trăm mười đồng bạn tại cảnh nội Mạt La đế quốc, đã có tiêu diệt Uy Liêm thương đoàn, phải tâm tư đi lôi kéo đồng bọn của y. Hơn một trăm hương kỳ ải nhân, nếu mà có khả năng lôi kéo gia nhập đoàn, từ nay về sau hỏa thực (ăn uống) trong Tư Lược đoàn khẳng định có thể so với hoàng cung, nghĩ đến việc này cảm giác rất sảng khoái.

Bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư, gần đây đã có được tinh linh mỹ nữ Lị Lị, không còn là tự do của nam nhân, đoàn trưởng đại nhân biểu thị muốn dẫn mọi người đi Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn tìm niềm vui, gã chỉ đành dẫn tinh linh trung đội, tại chỗ đường núi không người đợi đoàn trưởng đại nhân tìm niềm vui trở về.

"Di, các ngươi xem, tới thật nhiều người. Trời, còn có thú nhân." Trong đại sảnh doanh trướng một ít kỹ nữ không cùng phiêu khách thành đôi để triền miên, đã thấy Đế Na cùng đi Diệp Phong bọn người tiến vào doanh trướng, lập tức hiếu kỳ bàn luận.

"Tới tới, Lôi Ân đoàn trưởng, vị trí này tốt nhất, ngài hãy ngồi đây, ta đi gọi mỹ nhân tốt nhất tới cho ngài." Đế Na đưa Diệp Phong dẫn tới góc đông bắc đại sảnh một vị trí vô cùng tốt, vừa nhiệt tình vừa ấn nhẹ cho hắn ngồi trên ghế. Vừa định đi tìm kỹ nữ tới bồi khách, Diệp Phong lại đột nhiên thừa dịp lúc nàng xoay người, điểm huyệt đạo của nàng, một phát kéo nàng tới ngồi ở trên chân, nhẹ giọng cười xấu xa: "Mỹ nhân tốt nhất còn phải tìm sao? Nơi này đẹp nhất chính là nàng, hôm nay bổn đoàn trưởng chính là chọn nàng. Không được kêu loạn mất hứng, nếu không ta không cam đoan nàng cùng mỹ nữ đoàn của nàng ngày mai còn có thể tồn tại!"

Đế Na bị điểm huyệt đạo, thân hình không thể nhúc nhích, bị Diệp Phong ôm ấp căn bản không thể giãy dụa, nghe hắn nói xong, sắc mặt khẩn trương nhẹ giọng cười quyến rũ: "Lôi Ân đoàn trưởng, ngài thật sự hay đùa giỡn, vì cái gì ta không thể động vậy? Ngài đối với ta dùng ma pháp gì? Mau để ta đi tìm cho ngài xinh đẹp mỹ nhân đến, ta đã già như vậy rồi ngài đừng chế nhạo ta nữa!"

"Hắc hắc, nàng thật là không già, không phải người ta đồn đại tất cả phong nguyệt cao thủ đều cho việc đoạt được nàng làm vinh dự? Hôm nay ta là muốn đoạt được vinh dự này!" Diệp Phong vô sỉ cười khẽ, tả thủ ôm Đế Na, hữu thủ từ góc độ người khác vô phương nhìn thấy, dần tiến vào trong váy ngắn màu đen của nàng, tại trên cặp mông tròn trịa của nàng mà nắn bóp lung tung, tận tình hưởng thụ da dẻ bóng loáng với thập phần nhục cảm.

Đế Na mặc dù thường xuyên cùng nữ nhân vuốt ve lẫn nhau, nhưng cho tới bây giờ không có bị nam nhân xâm phạm qua, giờ phút này ngọc đồn bị Diệp Phong nắn bóp không ngừng, trong tai nghe ngôn ngữ vô sỉ của hắn, thân thể đồng thời sinh ra cảm giác khác thường, tâm trạng cực độ tức giận, vốn muốn kêu kiếm sĩ hộ vệ tại đại sảnh. Nhưng nàng hiện tại cũng không biết trúng ma pháp gì, ngồi ở trong lòng căn bản không thể nhúc nhích, nếu gọi hộ vệ, giả như chọc giận Diệp Phong, sợ rằng lập tức sẽ đánh mất tính mạng trước, đành phải dùng âm thanh mà mọi người chung quanh nghe không được, tại Diệp Phong bên tai lấy lòng cầu xin tha thứ: "Lôi Ân đại đoàn trưởng của ta, đừng nghe bên ngoài đặt điều, cùng nữ nhân ngủ còn có thể tạo cá cái hư vinh sao? Ngài hãy buông tha ta đi, để ta đi tìm cho ngài một vài mỹ nhân tuổi còn trẻ xinh đẹp tốt hơn không?"

"Ít nói nhảm một chút, lão tử hôm nay là muốn nàng, không muốn Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn trở thành Uy Liêm thương đoàn thứ hai, hãy ngoan ngoãn hảo hảo hầu hạ lão tử, nếu không ….. hắc hắc ….." Diệp Phong ôm Đế Na cười xấu xa tỏ như lưu manh, thấy Đế Na cười quyến rũ còn muốn mở miệng, miệng rộng đón lấy phủ kín môi anh đào của nàng, muốn nhẹ nhàng khai mở hàm răng, bắt lấy lưỡi thơm tham lam hấp vào.

Kiếm sĩ hộ vệ trong đại sảnh, kỹ nữ cùng với phiêu khách, thấy Đế Na bị Diệp Phong kéo vào trong lòng, không những không có tức giận, còn cười nhẹ giọng nói gì đó, thế nhưng khi thấy nàng bị hôn ngay tại chỗ mà không có kháng cự, tất cả lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đặc biêt là hộ vệ cùng kỹ nữ hiểu rõ Đế Na tính tình, cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm người rồi.

"Ai, Đế Na đoàn trưởng, người có rất nhiều thời gian cùng lão đại thân nhiệt, trước kêu một vài mỹ nhân đến bồi huynh đệ chúng ta vui vẻ a, vui vẻ a a!" Khải Đặc dặn dò Tư Lược đoàn chúng thành viên toàn bộ tự tìm vị trí ngồi xuống, hướng Đế Na bị lão Đại ôm hôn mà lớn tiếng, trong lòng đối với lão đại có thể đụng tay tới cực phẩm tuyệt sắc như thế, hâm mộ không ngừng.

"Đại mỹ nhân, mau mau kêu cho thủ hạ của ta một vài tiểu mỹ nhân ra đây bồi bồi bọn họ!" Diệp Phong nghe được Khải Đặc nói, đình chỉ hôn môi, hữu thủ tại váy ngắn nắn bóp không kiêng dè cái mông tràn đầy nhục cảm của Đế Na, trong miệng chính sắc nhắc nhở.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bị Diệp Phong liên tục sờ rồi hôn, Đế Na bị bỡn cợt tới khoái cảm tập kích thân thể, tại dưới Diệp Phong dâm uy hiếp bức, trong lòng tuy hận, nhưng vì tính mạng cùng mỹ nữ đoàn, buộc lòng phải nén giận mở miệng gọi kỹ nữ thủ hạ, đi tiếp đãi thành viên Tư Lược đoàn.

"Mỹ nhân này của ngươi có thể tiếp nam thú nhân không?" Diệp Phong thấy Khải Đặc bọn người đều ôm tới sáng đẹp kỹ nữ, lại phát hiện có nửa số kỹ nữ nhìn hướng bọn La Phi thú nhân, chậm chạp chưa động, trong lòng khó chịu, nhíu mày hướng Đế Na trong lòng hỏi.

"Có thể tiếp." Đế Na âm thầm cắn răng, giả trang làm một dạng không việc gì, đối với chúng kỹ nữ còn chần chừ nói: "Đều đừng giả bộ nữa, tâm tư các ngươi nghĩ cái gì ta còn không rõ ràng sao? Mau đi đi, không được thất lễ với khách nhân!"

"Vâng!"

Rất nhiều kỹ nữ chưa động đậy nhìn bọn thú nhân La Phi, vừa nghe Đế Na nói, tất cả đều vui mừng lĩnh mệnh. Đa số đều bốn, năm người vây dính lấy một linh ngưu chiến sĩ. Ngay cả bạch lang chiến sĩ ít nhất có hai kỹ nữ, không có một kỹ nữ nào một mình tới đối mặt bọn thú nhân La Phi. Vì thế sau một hồi bọn kỹ nữ trong đại sảnh toàn bộ đều có chủ, còn lại mấy thú nhân không có ai bồi.

Bọn đam mê nhục dục này. Đế Na nhíu mày nhìn kỹ nữ thủ hạ hình dạng vui mừng, âm thầm bất mãn, gọi một gã kiếm sĩ đi thông tri một vài kỹ nữ, đã hồi trướng nghỉ ngơi, tới tiếp khách.

Bọn kỹ nữ này đều tới bên kia tiếp cận thú nhân? Chẳng lẽ….. mẹ kiếp….. thú nhân ở phương diện này còn thật là được ưu chuộng a. Diệp Phong thấy tình huống nhiều kỹ nữ, trong đầu trước tiên là không giải thích được, sau đó tỉnh ngộ là bởi vì thú nhân năng lực siêu cường. Đặc biêt là linh ngưu chiến sĩ, thuộc hạng nhất, đều có thể nhất chiến tới rạng đông…..

"Bọn tiểu mỹ nhân thủ hạ này của ngươi, quả thật là quyến rũ." Diệp Phong hữu thủ đặt trên mông Đế Na, tả thủ cũng không quy cũ từ góc độ người khác vô phương nhìn thấy, lên vào trong áo bó sát người của nàng, vuốt ve bộ ngực săn chắc so với Tĩnh Hương kém một chút, trong lòng cực độ thỏa mãn, trong miệng cười xấu xa bừa bãi.

Đáng giận….. cầm thú này….. Đế Na là nữ nhân thập phần mẫn cảm, hơn nữa quanh năm chỉ là cùng nữ nhân dùng đầu lưỡi an ủi lẫn nhau, căn bản không thể đạt được khoái cảm lớn nhất, có chút cầu dục mà bất mãn, cho nên khi bị Diệp Phong phóng túng trên thân thể mềm mại tại hai nơi cấm địa, tự nhiên khó tránh sẽ có phản ứng, hít thở bắt đầu dồn dập, trong lòng hận không thể đem Diệp Phong loạn kiếm đâm chết.

"Hắc hắc, thật ẩm ướt a, nàng thật không hổ là đoàn trưởng, so với các nàng kia phong tao nhiều hơn. Lập tức dẫn ta tới doanh trướng của nàng, ta không nghĩ tại đây biểu diễn." Diệp Phong phát hiện Đế Na động tình, hữu thủ mơn trớn mông của nàng đang thăm dò cấm địa của nàng, phát hiện nàng nơi đó đã lầy lội cực kỳ, nhìn quanh đại sảnh, đắc ý cười xấu xa, hắn muốn nhanh chóng có thể đạt được phong tao thục nữ này.

"Lôi Ân đoàn trưởng, ngài quả thật không có lương tâm, người ta là nữ nhân lại bị ngươi sờ loạn, đương nhiên có phản ứng rồi. Cầu ngài hãy buông tha ta đi, ta sẽ tặng ngài kim tệ cùng mỹ nữ!" Đế Na nghe xong Diệp Phong nói, tự nhiên hiểu được là cái ý tứ gì, tâm trạng lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp vũ mị làm ra vẻ mặt cầu khẩn đáng thương.

"Kim tệ? Có vẻ như ta một chút cũng không thiếu. Mỹ nữ? Trong nhà ta có ba người đủ để so sánh với nàng. Đêm nay lão tử là tới kiếm nàng tìm niềm vui, nàng tốt nhất đừng ép ta giống như đối phó Bố Lỗ Tư mà đối phó với người." Đối đãi với Đế Na tuyệt không đến cảm tình, chỉ có thể chơi đùa, Diệp Phong có thể không có loại kiên nhẫn giống như đối với Tĩnh Hương, Mộng Hinh các nàng, thấy Đế Na không nghe lời, lập tức thô bạo nhẹ giọng nhắc nhở.

Đế Na nghe vậy trong lòng biết hôm nay sợ là trốn không được một kiếp này. Vì chính mình cùng mỹ nữ đoàn, đành phải cắn răng nhẫn nhục, gật đầu đồng ý. Tại đại sảnh giữa rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, bị Diệp Phong bế ra đại sảnh, dưới thần sắc khó mà tin được của hộ vệ, tiến vào doanh trướng của mình. Nhiều hộ vệ đều không hiểu đoàn trưởng muốn mình cảnh giới, như thế nào còn dẫn nam nhân kia tiến vào doanh trướng, trông hình dáng nàng vừa rõ ràng rất tỉnh táo a? Không giải thích được, các hộ vệ buộc lòng phải chịu đựng khó chịu chờ đợi mệnh lệnh.

Tiến vào doanh trướng tràn ngập mùi thơm của cơ thể nữ tính, Diệp Phong một phát mang Đế Na ném trên giường lớn mềm mại của nàng, hít mạnh hương khí dụ nhân bên trong trướng, cảm giác dục hỏa càng tăng, nhanh chóng lên giường áp trên người Đế Na. Tay heo đặt trên ngực sung mãn săn chắc của nàng, nắn bóp không ngừng, tận tình hưởng thụ nhục cảm khi sờ vào.

"Lôi Ân, ngươi không biết là làm như vậy rất vô sỉ ư? Ta sẽ hận ngươi cả đời!" Từ trước đến nay Đế Na chưa từng tưởng tượng mình sẽ bị nam nhân xâm phạm, thấy Diệp Phong nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập dục hỏa, không nén nổi tuyệt vọng hỏi.

"Hắc hắc, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, có thể cùng một cực phẩm xinh đẹp phong tao như nàng có một đêm tiêu hồn, vô sỉ một chút thì có là gì?" Diệp Phong bỉ ổi hắc hắc cười xấu xa, tay heo kéo quần ngắn màu đen của Đế Na xuống. Chỉ còn cách tất lưới bằng sợi tơ màu đen, mà tận tình thưởng thức đùi ngọc trắng nõn nà của nàng, trong lòng tràn ngập khoái cảm.

"Ta không thích nam nhân, ta là đồng tính luyến ái, ngươi không chê biến thái cứ tùy tiện đi!" Đế Na nhìn Diệp Phong ngắm nghía chân ngọc mình, trong mắt tràn ngập dục hỏa, giọng căm hận nhẹ quở trách. Quang Minh đại lục đồng tính luyến ái, đều bị quy vào loại biến thái, Đế Na nói như vậy là hy vọng Diệp Phong vì nữ biến thái đồng tính mà buông tha nàng.

"Đồng tính luyến ái? Sự tình bắt đầu từ lúc nào? Nàng chưa từng có nam nhân?"

"Rất sớm thì đã bắt đầu rồi, ta là một nữ đồng tính triệt để. Ngay cả đêm động phòng đều là bị nữ nhân dùng ngón tay đoạt đi, cho tới bây giờ không có qua nam nhân. Ngươi không chán ghét thì cứ tới đi!"

"Ha ha, chán ghét? Cái này có cái gì phải chán ghét? Nếu như nàng nói đến nam nhân nào đó, có lẽ ta còn cảm thấy chán ghét. Nếu nàng cho tới giờ không có qua nam nhân, ta càng muốn trở thành nam nhân đầu tiên của ngươi. Nữ nhân thích nữ nhân có cái gì tốt? Ta tới làm cho nàng biết cái gì gọi là nam nhân, cái gì là khoái lạc. Cam đoan nàng từ nay về sau sẽ không thích nữ nhân!"

Diệp Phong vừa nghe Đế Na là nữ đồng tính, có điểm kinh ngạc, theo đó hiểu rõ cực phẩm xinh đẹp phong tao này, không có bị nam nhân đoạt qua. Tâm trạng lập tức cực kỳ cao hứng, cười xấu xa một cách dâm đãng vô sỉ, đè tại trên người Đế Na, phủ kín môi anh đào của nàng, tham lam hấp lấy lưỡi thơm. Song thủ nhanh chóng cởi xuống áo, lộ ra bả vai, của nàng, khiến song phong kiên đĩnh bão mãn nhập vào tầm mắt. Sau đó hưng phấn cởi luôn váy ngắn màu đen, khiến chỉ còn lại có tất lưới màu đen bằng sợi tơ cùng đế khố màu trắng.

Môi anh đào Đế Na bị phủ kín, nàng không nghĩ tới đối phương nghe xong mình là đồng tính luyến, chẳng những không để ý trái lại còn hưng phấn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nàng cảm giác trên người mình từng đạo phòng tuyến bị cởi ra, bị liên tục sờ rồi hôn, khiến cho cực kỳ khó chịu. Thân thể mềm mại mẫn cảm xuất hiện khoái cảm mãnh liệt, tim nhảy loạn, hít thở dồn dập, nghĩ đến bản thân tại dưới tình huống bị mạnh mẽ chiếm hữu mà xuất hiện khoái cảm, tâm trạng nhục nhã hổ thẹn vô cùng.

Diệp Phong tách ra chân ngọc trắng nõn đeo tất lưới bằng sợi tơ màu đen của Đế Na, mặt cười xấu xa đưa tay lên, tại cấm địa của nàng còn cách đế khố màu trắng mà vuốt ve. Trông thấy nàng bị kích động tới híp mắt thở gấp, đột nhiên thô bạo xé rách đế khố màu trắng, khiến toàn bộ cấm địa trong nháy mắt hiện ra, chỉ để lại cho nàng tất lưới bằng sợi tơ màu đen.

Đạo phòng tuyến cuối cùng bị xé rách, Đế Na thấy Diệp Phong thần sắc mị mị tràn ngập dục hỏa, tuyệt vọng nhắm mắt lại, kỳ vọng hắn có thể nhanh một chút giải quyết.

"Hắc hắc, đại mỹ nhân, không cần khẩn trương, sau khi thử qua cam đoan ngươi đi đến tận cùng của khoái cảm sung sướng muốn chết, không muốn làm đồng tính luyến nữa." Diệp Phong nhìn Đế Na vẻ mặt thê mỹ tuyệt vọng, vô sỉ cười xấu xa, nhanh chóng cởi bỏ y phục bản thân, hưng phấn nắm giữ chân ngọc trắng nõn nà của nàng, mang hai chân đeo tất lưới bằng sợi tơ màu đen đặt trên vai, thân thể ép xuống, tiểu hòa thượng tà ác, ưỡn thương lên ngựa, tiến vào cấm địa mềm mại sớm đã lầy lội cực kỳ của Đế Na, cuồng bạo không ngừng, va chạm vào ngọc đồn hoàn mỹ đầy đặn tròn trịa, tận tình hưởng thụ.

Đế Na tuyệt vọng nhắm mắt. Mặc dù sớm từ trong miệng kỹ nữ biết được, tư vị nam nữ giao hoan tuyệt vời như thế nào, nhưng cho tới giờ không có bị nam nhân tiến vào, căn bản không thể chính thức lĩnh hội. Hôm nay bị Diệp Phong súc sinh này mãnh liệt xâm phạm tàn phá liên tục không kiêng dè, tuy có đau đớn, nhưng lại vô cùng mãnh liệt kích thích, khiến nàng kích động mở to mắt, thở gấp không ngừng. Không có bao lâu thì cái gọi là cao triều kia xuất hiện, thứ mà trước kia nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Thật sướng như tiên.

"Hắc hắc, đại mỹ nhân, thế nào, thoải mái chứ? Đừng làm nữ đồng tính luyến nữa, làm tình phụ của ta đi!" Diệp Phong nhìn Đế Na bởi vì cao triều mà trên mặt xuất hiện thần sắc khoan khoái, bàn tay phát mạnh vào cái mông to tròn trịa phì mỹ của nàng, trong miệng bì ổi cười xấu xa.

"Muốn ta làm tình phụ cho ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Xú lưu manh, không biết xấu hổ!" Đế Na hưởng thụ dư vị cao triều, bị Diệp Phong vỗ vào ngọc đồn, đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn hắn mắng nhẹ.

"Hừ, ta xem nàng có thể ăn nói ngang ngạnh đến lúc nào." Diệp Phong đắc ý hừ nhẹ, vung tay giải khai huyệt đạo nàng, chỉ phong bế khí huyệt, khiến nàng không thể sử dụng đấu khí. Thân thể khôi phục bình thường, sau đó mang nàng lôi dậy, ấn quỳ trên giường, ôm giữ eo nhỏ nhắn nàng, từ mặt sau ưỡn thương lên ngựa, chạm vào nhục đồn phì mỹ khiến người say mê.

Đế Na đang quỳ song thủ chống đỡ trên giường, cảm giác thân thể đột nhiên có thể động, lập tức đã nghĩ thoát khỏi khống chế của Diệp Phong, nhưng lại giật mình phát hiện bản thân không thể vận dụng đấu khí, tựa như căn bản không có đấu khí giống nhau. Nàng vốn định mở miệng hỏi xem, thì thân thể mềm mại bị xâm phạm lại truyền ra mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không thể kháng cự. Tại dưới tình huống khó có thể tin, bị Diệp Phong súc vật này đưa lên một vòng tiếp một vòng cao triều, dục hỏa hoàn toàn bao trùm toàn bộ lý trí, cuối cùng chỉ biết tại dưới Diệp Phong xâm phạm mà lẳng lơ nghênh tiếp, rên rỉ cầu hoan…..

Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn thường ngày thì nơi nơi đều là dâm thanh lãng ngữ, giao hoan rên rỉ. Diệp đại đoàn trưởng và Đế Na đồng thời mất hồn, thủ hạ hắn nhiều thành viên ngày thường tiêm nhiễm phẩm chất lưu manh của hắn, cũng đều từng người mang theo mỹ nhân đi tầm hoan. Linh mgưu chiến sĩ có bao nhiêu dũng mãnh, từ các kỹ nữ trong vong tình rên rỉ mà gào thét lên, có thể đại khái nghe ra. Làm cho nhiều kiếm sĩ hộ vệ trong mỹ nữ đoàn, trong tâm ngứa ngáy!

Tại dưới giao hưởng của dâm thanh lãng ngữ hòa với âm thanh giao hoan rên rỉ, màn đêm lùi bước, buổi sáng đến, cùng Đế Na triền miên cả buổi, Diệp Phong khiến nàng cuồng tiết chín lần cao triều, nằm trên giường, trong miệng ngậm Thanh sảng tiêu hồn, cánh tay phải ôm mặt ngọc tràn ngập cao triều dư vị cùng thỏa mãn mất hồn của Đế Na, cười xấu xa: "Đại mỹ nhân, thế nào, thoải mái chứ?"

"Ân ….." Tóc dài màu lam mềm mại buông xuống bờ vai, Đế Na toàn thân vô lực ngả vào ngực phải Diệp Phong, nghe vậy mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng lên tiếng. Bởi vì Diệp Phong trước đó hỏi qua nàng sáu lần, nàng đều là dối lòng nói ngang là không thoải mái. Kết quả sau khi lại bị làm xuất thêm ba lần cao triều, cuối cùng sướng đến mức không thể tiếp nhận, nhịn không được nũng nịu cầu xin tha thứ, hoàn toàn khuất phục tại dưới dâm uy của Diệp Phong.

Không có biện pháp, cái loại cảm giác này thật sự làm cho nàng quá thoải mái, thật mất hồn, làm cho nàng không thể ngờ rằng ân ái lại có thể tuyệt vời như vậy. Ngay cả những tĩnh mịch trống rỗng trong lòng vì tưởng niệm Hi Lị lâu nay đều bị nhạt đi rất nhiều. Khi so sánh với đêm nay, nàng trước kia cùng nữ tính tình nhân âu yếm lẫn nhau, quả thực chỉ là trò trẻ con, căn bản không có cách nào so sánh.

"Hắc hắc, là tình phụ của ta nha, từ nay về sau ta cam đoan cho nàng lĩnh hội tới cao triều so với đêm nay càng thêm mất hồn!" Cầm thú mặt dày vô sỉ này đối với mỹ nhân trong lòng cười xấu xa.

"Thiếp là nữ nhân có nhu cầu, cũng rất khó khắc chế tình dục bản thân. Chàng quả thật khiến cho thiếp vui sướng không thể tưởng tượng được, thiếp chấp nhận làm tình phụ của chàng. Nhưng chàng không thể can thiệp quan hệ giữa thiếp cùng nữ tình nhân, càng không thể mang sự tình thiếp là đồng tính luyến truyền ra ngoài. Nếu không thiếp thà rằng chết, cũng sẽ không khuất phục chàng nữa!"

Đế Na cảm giác giao hoan xong dựa tại trong lòng Diệp Phong, được hắn ôm, có một loại cảm giác phong phú nói không nên lời. Trong lòng đã không có hận ý khi vừa bị thô bạo, cảm thấy nếu như có thể lâu dài cùng nam nhân này hưởng thụ niềm vui giao hoan, lại có thể cùng nữ ttình nhân bảo trì quan hệ theo thói quen của bản thân, là một sự tình rất tốt. Hơn nữa nam nhân này thực lực có thể nhanh chóng tiêu diệt Uy Liêm thương đoàn, làm tình phụ cho hắn cũng tính là có một cái chỗ dựa.

"Ha ha, không có vấn đề, không có vấn đề. Đại mỹ nhân của ta, chỉ cần nàng không cùng nam nhân khác hảo hảo, nàng với bao nhiêu nữ nhân bảo trì luyến tình, ta đều không ngại. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là tình phụ của ta!"

"Đáng ghét, chàng coi thiếp thành loại nữ nhân nào? Thiếp nếu muốn cùng nam nhân khác hảo hảo, còn tới lượt chàng làm nam nhân đầu tiên của thiếp sao?"

"Ha ha, đúng đúng, đại mỹ nhân của ta mặc dù phong tao, nhưng cũng không dâm tiện. Tới tới, dùng kỹ xảo lưỡi thơm của nàng khi cùng nữ tình nhân âu yếm, thổi cây tiêu của bổn đoàn trưởng!" Có được một tình phụ dung mạo có thể cùng Lộ Lộ tam nữ ngang bằng, mà lại xinh đẹp phong tao, Diệp đại lưu manh trong lòng không thể không cao hứng, nằm tại trên giường cười xấu xa hướng về tình phụ xinh đẹp phong tao đòi nàng lấy miệng lưỡi hầu hạ cho hắn…..

## 79. Chương 79 - Phục Cừu，mĩ Thực Gia Dữ Tham Lam Dong Binh

Lâm Hải thành, nằm cách hai trăm dặm phía bắc của Vọng Triều sơn, là thành thị lớn nhất của vùng duyên hải tây nam Mạt La đế quốc. Trong thành rất phồn vinh và đông đúc, những thương gia tụ tập tại đây, hải sản là sản phẩm tiêu biểu nhất!

Lúc hoàng hôn, mặt trời ngã về hướng tây.

Diệp Phong, Lộ Lộ, Mộng Hinh, Tĩnh Hương bốn người đi vào trong Lâm Hải thành, nhìn thấy các cảnh tượng tân tiến sung mãn ở cái thành thị ven bển này cùng với nhiều loại vật phẩm được bày bán, chỉ chỉ trỏ trỏ mà bàn tán, vẻ mặt rất hạnh phúc. Lạp Phỉ Nhĩ và Ba Nhĩ tay không từ từ đi phía sau bốn người.

Ba vị tuyệt sắc mỹ nhân đi trên con đường lớn, không thể tránh được ánh mắt của nam nhân xung quanh. Họ nhìn Diệp Phong bên cạnh các nàng, không thể không lộ vẻ hâm mộ. Bởi như thế, trong lòng Diệp đại đoàn trưởng rất là đắc ý.

Ba ngày trước, Diệp Phong và tình phụ Đế Na dừng cuộc triền miên, rồi nói ra thân phận thật sự của mình. Ngay khi Đế Na biết hắn chính là cầm thú nam tước nổi danh ở Mạt La đế đô, liền lập tức nở một nụ cười, kiều mỵ nói hắn đúng thật sự là cầm thú

Có thể làm cho mỹ nhân cười Diệp Phong tự nhiên sẽ không tức giận. Hắn cùng Đế Na dùng xong bữa điểm tâm, rồi đưa cho Đế Na một Truyện Tống Trận, để nàng đặt nó ở trong doanh trướng của nàng, và nhắc nhở là không được làm mất. Sau đó hắn dẫn chúng thành viên Tư Lược đoàn phản hồi trú địa bí mật.

Kết quả vì trên người có mùi thơm cơ thể của Đế Na, khiến cho Mộng Hinh bị ăn phải dấm chua cực độ bất mãn, trên người thì đánh cho hắn vài cái, trên vai thì cắn hắn đến chảy máu. Lộ Lộ đáng yêu thiếu chút nữa phải chảy nước mắt. Tĩnh Hương dù cũng có bất mãn, nhưng thấy Diệp Phong bị đánh đến chảy máu như vậy, cũng có chút không đành lòng. Bởi thế nàng cũng không như Mộng Hinh truy cứu cái mùi hương của nữ nhân trên người hắn. Dù sao hắn đi đến chỗ phong nguyệt, trên người có mùi hương như vậy nhưng không thể chứng minh hắn có làm chuyện đó.

Mộng Hinh đánh hắn đã đời, buổi tối bị tử cầm thú giả bộ rất đau đớn, khiến cho trong tim đau nhói, cảm thấy mình có có chút quá tay, liền giọng hờn dỗi cảnh cáo hắn không được đi hái hoa dại nữa, thuận thể tha thứ cho hắn luôn.

Đêm qua, Đế Na y theo lời dặn của Diệp Phong, dẫn Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn tiến vào trong Mạt La đế quốc. Diệp Phong nói thật quan hệ của mình và Đế Na cho Lộ Lộ biết, để nàng giúp mình tạm thời dấu Mộng Hinh và Tĩnh Hương, rồi thông qua Truyện Tống Trận mà triền miên cả nữa ngày với Đế Na. Sau đó hắn trở lại trú địa bí mật, chỉ huy mọi người khai thác quáng mạch, rồi lo quan sát công việc phục chế hỏa thương và hỏa pháo cùng đạn dược. Kiệt Nã Tư dẫn tinh linh trung đội ra ngoài để tìm kiếm mục tiêu đánh cướp, trở về báo cho Diệp Phong một tin tốt lành. Bọn họ theo miêu tả của Mộng Hinh, phát hiện kế mẫu Mai Lệ Nhĩ của nàng đang ở gần Lâm Hải thành, hơn nữa còn đang ở chung với một đoàn trưởng của một tiểu dong binh đoàn.

Mộng Hinh trong lòng sớm đã hận thấu xương cái ả Mai Lệ Nhĩ phản bội sát hại phụ thân nàng. Vừa phát hiện được tung tích của ả, thì lập tức lắc lắc tay của tình nhân làm nũng, nhờ hắn đi giết Mai Lệ Nhĩ để báo thù cho phụ thân

Là cừu nhân của cha vợ, tên gia hỏa Diệp Phong này khi đã lấy được Mộng Hinh về tay, thì chắn chắn coi việc của nàng cũng như cũng hắn. Đối với yêu cầu của Mộng Hinh, tự nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy hôm nay hắn liền tiến đến Lâm Hải thành, chuẩn bị tiêu diệt Mai Lệ Nhĩ và người của ả, báo thù cho cha vợ, để Mộng Hinh phát tiết.

Sau khi Mai Lệ Nhĩ – Hi Lạp rời khỏi Hỗn Loạn hoang nguyên, thật ra muốn đi đến Quang Minh đế quốc, nhưng bọn kỹ sị truy giết Mộng Hinh không biết tại sao không trở về, ả ở tại biên giới của Quang Minh đế quốc bị quân đội bao vây. May mắn là cũng kịp thời dẫn một trăm nhị giai tạp hệ kiếm sĩ nhanh chóng đào thoát đến Mạt La đế quốc, rồi lẻn vào Lâm Hải thành. Ả dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ đoàn trưởng Thiết Hùng dong binh đoàn, Đức Luân – Khả Lỗ.

Thiết Hùng dong binh đoàn, là một dong binh đoàn cỡ nhỏ đóng trường kỳ ở Lâm Hải thành. Thành viên không quá ba trăm, đều là nhị, tam giai tạp hệ kiếm sĩ và tạp hệ chiến sĩ. Đức Luân – Khả Lỗ, tướng mạo tạm được, đã trung niên nhưng vẫn cường tráng, mái tóc màu xanh lục, giỏi về dùng rìu, thực lực tứ giai cực điện chiến sĩ, là người cực độ háo sắc, không có nữ nhân không được vui.

Mai Lệ Nhĩ dâm đãng diễm lệ, Đức Lức cực độ háo sắc, cái cặp này có thể nói là “đối nhãn nhân”. Sau một vài ngày hỗn đắc hỏa nhiệt, hàng đêm xuân tiêu, Mai Lệ Nhĩ với tâm cơ và kỹ xảo trong ái ân của mình đã khiến cho Đức Luân rất hài lòng, luôn nghe theo lời của nàng. Mai Lệ Nhĩ có dã tâm lớn, liền đem đám nhị giai tạp hệ kiếm sĩ của mình cho vào biên chế của Thiết Hùng dong binh đoàn, chuẩn bị hợp tác với Hải Sơn thương đoàn tài phú, xây dựng dong binh đoàn lớn mạnh thêm.

Đồng thời, Mai Lệ Nhĩ có nhiều kinh nghiệm trong kinh thương, thấy ở phía đông Lâm Hải thành có ít tửu quán, liền khai trương một gia Mai Đức tửu quán, tiện thể làm tổng bộ cho Thiết Hùng dong binh đoàn, để bọn người Đức Luân bỏ đi cuộc sống không có tổng bộ.

Khi đến Lâm Hải thành, loại thành thị kiểu mới này, không nếm thử những món hải sản đặc sản, tuyệt đối là một tổn thất. Để Mai Lệ Nhĩ tại Mai Đức tửu quán ở phía đông không thể chạy thoát, Diệp Phong và Mộng Hinh tự tin thập phần, chuẩn bị dùng Truyện Tống Trận điều động thành viên Tư Lược đoàn triển khai vào ban đêm, nhanh chóng tiêu diệt Mai Lệ Nhĩ và đồng bọn. Giờ phút này sáu người nhàn hạ tiến vào một quán cao cấp, trên đường đột nhiên có một trận âm thanh: “Uy, uy, mọi người mau ra xem. Thiết Hùng dong binh đoàn vừa mới bắt được một trăm thành niên hương kì ải nhân!”

“Thiết Hùng dong binh đoàn bắt được một trăm hương kỳ ải nhân thành niên? Chẳng lẽ là đồng bọn của Cách Thụy?” Mộng Hinh nghe vậy kinh ngạc mà hô, hai mắt mĩ lệ nhìn ra được nam nhân của mình đang nghĩ gì, biết hắn có hứng thú với hương kì ải nhân.

“Thiết Hùng dong binh đoàn không có ở chung với dong binh đoàn của Mai Lệ Nhĩ? Hắc, có ý tức, tạm không ăn hải sản nữa, chúng ta ra ngoài quan sát!” Diệp đại đoàn trưởng hai mắt chuyển động liên tục, lộ vẻ tham lam, dẫn bọn người Lộ Lộ ra ngoài để quan sát. Mặc kệ đám hương kì ải nhân này có phải đồng bọn của Cách Thụy, Diệp Phong nhất định sẽ không bỏ qua. Không lấy được đám dán nô lệ đầy giá trị này của địch nhân, thì làm sao đúng là tính cách của hắn?

Tĩnh Hương phát hiện trong mắt Diệp Phong lộ vẻ tham lam, vừa đi vừa nhìn nam nhân ngày càng có địa vị cao trong lòng mình này, liền có cảm giác ngọt ngào cùng buồn cười không giải thích được. Nàng vui tưởng đến những ngày trước kia ở chung, biết được Diệp Phong có nhiều tính lưu manh, cho nên buồn cười tên xú gia hỏa này vĩnh viễn vẫn không thể thay đổi tính tình.

Đối với việc Diệp Phong giúp Mộng Hinh báo thù, Tĩnh Hương không có ý kiến. Nàng mặc dù đối với Mộng Hinh bất mãn, nhưng với loại đại sự này, không có khả năng gây khó dễ, và nàng cũng không muốn làm. Huống chi nhân phẩm Diệp Phong tuy không tốt, nhưng đối xử rất tốt với người của mình, vì thế không thể không giúp Mộng Hinh báo thù. Cái này cũng là một nguyên nhân nâng địa vị của Diệp Phong trong lòng nàng

Cho nên nàng phải lấy gấp Diệp Phong, còn về xử lý quan hệ và thân phận giữa nàng cùng Lộ Lộ và Mộng, thì sau này tính tiếp. Cái vấn đề Mộng Hinh cùng tranh sủng với nàng, nhất định phải được giải quyết triệt để, nếu không các nàng vô pháp ở chung với nhau.

Tại quảng trường trung tâm Lâm Hải thành, tập trung rất nhiều loại cửa hàng lớn, là nơi phồn vinh nhất ở đây, người ra vào tấp nập. Do thành không có chợ phách mại, những thương gia sở hữu một ít cửa hàng lúc này rất chú trọng việc mua bán.

Hoàng hôn hôm qua, Đức Luân đang dẫn người đến dong binh công hội để lãnh tiền hoàn thành nhiệm vụ, thì trên đường phát hiện một trăm mười hai tên hương kì ải nhân, nhất thời nỗi lên lòng tham, rồi động thủ. Cuối cùng gã giết chết mười hai tên, số còn lại toàn bộ bị bắt giữ, chuẩn bị đem tới chỗ phách mại ở Hải Lâm thành mà bán!

Mai Lệ Nhĩ biết tin này rất mừng rỡ. Đêm đó dâm đãng phục vụ Đức Luân đến lúc không thể tiếp tục, làm Đức Luân cực độ vui vẻ. Gã tưởng mình từ khi có được ả nữ nhân Mai Lệ Nhĩ này, mình tựa hồ như cũng đổi vận. Điều duy nhất gã tiếc nuối là Mai Lệ Nhĩ không còn là xử nử, hơn nữa với kỷ thuật phòng the cao siêu cùng tính dâm đãng, khẳng định trước kia đã có không ít nam nhân…..

Tại trong thành, cư dân truyền cái tin này khắp nơi, không bao lâu, cả quảng trường đã chật kín người đến xem bọn hương kì ải nhân với tay chân bị xiền xuống, toàn thân bị băng bó, thần tình rất bi ai, đang bị đám dong binh áp giải.

Tên cẩu Ba Nhĩ cố gắng chen lấn để Diệp Phong cùng Lộ Lộ bốn người dễ dàng đứng ra phía trước đám đông.

Lộ Lộ, Tĩnh Hương, Mộng Hinh tam nữ xuất hiện phía trước đám đông, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của đám người xung quanh. Người để ý đến các nàng cũng bắt đầu nhiều hơn người để ý hương kỳ ải nhân. Đức Luân đứng ở phía trước bọn hương kì ải nhân, phát hiện Lộ Lộ ba người, hai mắt mở to, lộ ra ý dâm, nuốt nước miếng. Nếu không phải vì đám người ở dưới, tên sắc lang này nhất định sẽ không như vậy.

Ba mỹ nhân này thật mĩ lệ a, so với Mai Lệ Nhĩ còn mĩ lệ hơn, nếu có thể cùng các nàng ngoạn ngoạn một ngày, ta cùng có tổn thọ mười năm cũng nguyện ý….. Đức Luân quan sát hai thanh niên tay không có cầm vũ khí bên cạnh ba người bọn họ, trong đầu nổi lên một ý niệm tà ác.

Nếu Mai Lệ Nhĩ đang ở tửu quán mà biết Đức Luân ý nghĩ hiện giờ, khẳng định sẽ bị tức đến phát điên

Thủ hạ của Đức Luân thấy đám người đang bàn tán, còn đoàn trưởng thì bất động nhìn mỹ nhân, vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở. Đức Luân lúc này mới nhớ việc cần thiết của mình, đối đám người mà tuyên bố, đám hương kì ải nhân này, giá chín ngàn kim tệ một tên.

“Một tên hương kì ải nhân đáng giá chín ngàn kim tệ, cái giá này được đấy!”

“Đúng vậy, quả thật không mắc, nhưng mà chúng ta lại không đủ tiền để mua!”

Đám người xung quanh nghe Đức Luân tuyên bố, nhất thời tiến bàn tán ầm ầm vang lên. Một số ít quý tộc bắt đầu đánh giá những tên hương kì ải nhân thuận mắt kia, chuẩn bị mua về là trù tử ( đầu bếp) cho họ.

“Chín ngàn một trăm, ta mua hết” Ba Nhĩ dưới chỉ thị của thiếu gia, bước ra khỏi đám động, lớn tiếng nói. Bởi vì Diệp Phong muốn trước tiên đem đám hương kì ải nhân bị thương tích này về trú địa bí mật, sau đó sẽ động thủ với bọn Mai Lệ Nhĩ và Đức Luân, trách gây thương tích cho đám hương kì ải nhân.

“Mua hết? Có người một lần mua hết một trăm tên trù tử này về nhà hả? Tên tiểu tử này là ai? Tại Lâm Hải thành chưa từng gặp qua!” Tất cả mọi người xung quanh giật mình nhìn Ba Nhĩ, trong đó có một số ít đang bàn tán.

“Vị tiên sinh này không giỡn chơi chứ? Ngài thật sự muốn mua hết?” Đức Luân nhìn Ba Nhĩ, có điểm khó tin liền hỏi.

“Đúng vậy, mua hết!” Ba Nhĩ gật đầu trả lời.

Xem ra ba tên nam nhân này không chỉ có ba vị mỹ nhân, mà còn rất giàu nữa? Đức Luân nhìn Ba Nhĩ rồi đánh giá. Đầu tiên là ý nghĩ tham lam đối với mỹ nhân, tiếp theo lại có ý với tài sản của Diệp Phong ba nam nhân bên cạnh các mỹ nhân ấy.

“Hảo, nếu vị tiên sinh này sảng khoái như thế, hôm này toàn bộ hương kì ải nhân bán cho ngài.” Trong lòng vui vẻ nghĩ, Đức Luân cao hứng tuyên bố.

Một số ít quý tộc xung quanh muốn mua một tên hương kì ải nhân, thấy Ba Nhĩ một lần mua hết, trong lòng có sự bất mãn, âm thầm nguyền rủa Ba Nhĩ không sợ chết!

“Vị tiên sinh này, ta thấy các người chỉ có sáu, có cần đám dong binh đoàn bọn ta áp tải bọn hương kì ải nhân giúp bọn ngài trở về hay không?” Đức Luân đi tới gần Ba Nhĩ ân cần hỏi. Thật sự là muốn xem sáu người đó có đồng bọn hay không, rồi nhân tiện bất ngờ cướp người đoạt tài.

Tinh linh trung đội thấy hình dáng của Đức Luân, cho nên đã vẽ lại đơn giản, Diệp Phong tự nhiên cũng nhận biết được Đức Luân, nghe gã nói xong, trong lòng cười thầm, nhìn một chút, mỉm cười: “Chúng ta quả thật chỉ có sáu người, hơn nữa nhà thì ở tận Bá Ni thành phía đông bắc, nếu vị đoàn trưởng này thấy thuận tiện, thì tốt nhất giúp đỡ chúng ta áp giải. Chúng ta có thể trả công cho việc này!”

Bá Ni thành cách Lâm Hải thành ba trăm dặm. Đức Luân nghe Diệp Phong nói bọn họ chỉ có sáu người, gia tộc thì ở tại Bá Ni thành, lập tức thầm hô may mắn, nhìn thoáng qua Lộ Lộ ba nữ nhân, mở miệng cười cười: “Quyết định như vậy, việc áp giải thì tuyệt đối không có vấn đề gì!”

Diệp Phong thấy Đức Luân đáp ứng hỗ trợ áp giải, lấy một ma pha pháp tạp để trả kim tệ cho gã để mua hương kì ải nhân, nói: “Chúng ta hôm nay định phản hồi Bá Ni thành, không nghĩ tới đoàn trưởng đại nhân lại có hương kì ải nhân, chẳng biết đoàn trưởng đại nhân có thuận tiện hôm nay cùng xuất phát được không?”

“Không thành vấn đề, chuẩn bị một chút là có thể xuất phát.”

Đức Luân thấy Diệp Phong trả kim tệ xong, ngôn ngữ gian xảo nhìn ý tứ của năm người còn lại, đoán rằng hắn chính là thủ lĩnh của đám sáu người này, âm thầm dắc ý cười gian, gật đầu đáp ứng, gọi một gã thanh niên kiếm sĩ thủ hạ lanh lợi lại, nhẹ giọng bảo: “Ngươi về báo cho Mai Lệ Nhĩ biết, nói ta sẽ ở ngoài thành mà đánh cướp sáu tên thanh niên giàu có này, không bao lâu sẽ trở về, bảo nàng đừng lo lắng!”

Thanh niên kiếm sĩ nghe xong liền lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi. Đức Luân lập tức gọi ba trăm tên thủ hạ áp giả đám hương kì ải nhân lên xe ngựa, rồi đối diện với Diệp Phong ra ý có thể xuất phát ngay.

Diệp Phong thấy thế liền liếc mắt với bọn Lộ Lộ năm người, nhỏ giọng nói vài câu, rồi dẫn đầu đoàn người. Đức Luân dẫn thủ hạ đi theo ở phía sau, đám người xung quanh đã bớt náo nhiệt, rồi cũng tản ra.

“Các huynh đệ, chuẩn bị, lần này chúng ta sẽ phát tài. Phía trước, ba tên đang mang theo mỹ nhân đều là bọn đầu to ngu ngốc. Chờ bọn họ ra khỏi thành, sẽ cướp lấy mỹ nhân và kim tệ, các huynh đệ cũng có phần. Bổn đoàn trưởng sẽ bao hết cái kỹ viện lớn nhất thành, để các người hảo hảo vài ngày!” Đức Luân thong thả nói nhỏ với nhiều tên thủ hạ bên cách, nhắc nhở bọn chúng chuẩn bị hành động.

Có nhiều đoàn trưởng có rất nhiều dạng lâu la, chúng dong binh nghe đoàn trưởng nhắc nhở và hứa sẽ thưởng hậu, nhất thời phấn chấn tinh thần, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Mai Lệ Nhĩ ở tại Mai Đức tửu quán, cho nên kiếm sĩ gia nhập dong binh đoàn của nàng, tất cả đều ở lại tửu quán phụ trách bảo vệ này. Vì thế Đức Luân bây giờ đái lĩnh thủ hạ, tất cả đều là nhân mã của Thiết Hùng dong binh đoàn.

Mai Đức tửu quán, Mai Lệ Nhĩ sớm đã biết rõ tính tình của Đức Luân. Khi nhận được tin báo của thanh niên kiếm sĩ, biết Đức Luân sẽ đánh cướp sáu tên tuổi trẻ, trong đó có ba vi tuyệt sắc mỹ nhân, lập tức hiểu rõ ý nghĩ xấu xa trong đầu của Đức Luân. Ả liền nổi giận, phân phó một gã thủ hạ trông coi tửu quán, rồi dẫn một trăm kiếm sĩ trung thành của mình, phi ngựa hướng về ngoài thành mà nhanh chóng đuổi theo. Ả định nhân khi Đức Luân lo đánh giết, sẽ giết chết ba tuyệt sắc mỹ nhân, để tránh Đức Luân phản bội nàng.

## 80. Chương 80 - Kinh Địch，đồ Sát，liêu Âm Thối

Diệp Phong sáu người cùng Thiết Hùng dong binh đoàn ra khỏi Lâm Hải thành. Màn đêm buông xuống, đi được bảy dặm về hướng đông, Đức Luân ra hiệu cho bọn thủ hạ, rồi mở miệng gọi bọn sáu người Diệp Phong.

“Đoàn trưởng đại nhân có việc gì?” Diệp Phong nghe Đức Luân gọi, trong lòng thầm hừ lạnh, dừng ngựa xoay người lại, thần tình tò mò mỉm cười.

“Hắc hắc, đương nhiên là có chuyện, bọn ngươi mau nộp hết tất cả kim tệ, để lại ba mỹ nhân, rồi lập tức cút đi. Nếu không ta sẽ cho bọn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!” Đức Luân đã thay đổi khẩu khí lúc trước, lộ ra vẻ hung ác, nhìn Lộ Lộ tam nữ mà cười dâm. Tên sắc lang này rất là thương hoa tiết ngọc, biểu tình như thế là muốn tách ba mỹ nhân ra trước, vì không nghĩ sẽ làm các này bị thương tổn.

Chúng thành viên dong binh đoàn đã nhận được ra hiệu của đoàn trưởng, tên này nối tiếp tên kia mà nhanh nhẩu, vừa nghe đoàn trưởng nói xong, liền phân tán ra phóng tới phía trước, muốn bao vây sáu người Diệp Phong vào giữa.

“Ân? Các ngươi muốn cướp bóc?” Diệp Phong nhìn Đức Luân mà hỏi như vỡ lẽ.

“Con mẹ nhà ngươi không cần nói nhảm với lão tử, để lại kim tệ và mỹ nhân cho lão tử vui, nếu không giết không tha!” Đức Luân nhìn Lộ Lộ tam nữ, cười càng ngày càng dâm, trong đầu bắt đầu có những ý nghĩ xấu xa về cảnh tam nữ bị hắn ngược đãi.

Diệp Phong là ai? Hắn bất động trước ác ý của người khác là may rồi. Có người muốn đánh hắn và có chủ ý với nữ nhân của hắn, hắn há có thể bỏ qua sao? Mắt thấy Đức Luân nhìn tam nữ với đôi mắt dâm dục, trong mắt Diệp Phong xuất hiện một tia sát ý, từ không gian giới chỉ lấy ra Truyện Tống Trận, nháy mắt Ba Nhĩ một cái, lập tức làm cho bọn dong binh đoàn phía sau giật mình. Ba Nhĩ thông qua Truyện Tống Trận mà trở về trú địa bí mật. Mạn Nỗ Ai Nhĩ chế tạo được mười hai Truyện Tống Trận, mỗi hai cái ứng nhau dùng để dịch chuyển.

“Đoàn.. đoàn trưởng, bọn họ có Truyện Tống Trận!” Đột nhiên thấy Truyện Tống Trận hiếm có xa xỉ như thế, tất cả chúng dong binh đoàn đều giật mình nhìn về phía Đức Luân, bắt đầu hoài nghi lai lịch của sáu người này. Bọn họ có thể có truyện tống thủy tinh để tạo thành Truyện Tống Trận, bất luận năng lực, ngay cả tài lực của đối phương có thể khẳng định bọn họ không phải người thường.

“Mọi người đừng khẩn trương. Bọn chúng bây giờ chỉ có năm người, ngàn vạn lần không để bọn chúng chạy thoát. Nhanh, mỹ nhân và kim tệ sẽ thuộc về chúng ta!” Đức Luân trong lòng cũng thập phần giật mình khi thấy bọn Diệp Phong sáu người có Truyện Tống Trận. Bất quá mỹ nhân và kim tệ gần ngay trước mặt, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ dễ dàng như vậy. Huống chi cho dù bọn chúng có chạy thoát, cũng có thể lấy được một Truyện Tống Trận.

Chúng dong binh đoàn mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng khi nghe được đoàn trưởng nói cuối cùng gì mỹ nhân và kim tệ cũng tới tay bọn họ, lòng tham xuất hiện trở lại, đang muốn phi tới, thì phía sau đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền đến. Mai Lệ Nhĩ mang theo một trăm kiếm sĩ cưỡi ngựa đã đuổi tới.

“Nhanh, nhanh lên, phía sau là Mai Lệ Nhĩ, người của mình, mau nhanh bắt bọn chúng!” Đức Luân đã thấy Mai Lệ Nhĩ, nhìn bọn thủ hạ phía trước đang chần chừ, lo lắng bọn Diệp Phong năm người chạy trốn, vội vàng ra hiệu thúc giục.

“Mai Lệ Nhĩ!” Cừu nhân gặp mặt dĩ nhiên là trừng mắt nhau. Mộng Hinh đã thấy Mai Lệ Nhĩ, con người phản phúc sát hại phụ thân nàng, đã cưỡi ngựa đến đây, lập nhìn chằm chằm về phía ả với biểu tình phẫn nộ.

“Hắc hắc, ả tới đây thật tốt, để khỏi phiền toái vào thành mà đồ sát!” Diệp Phong nhìn bên bọn dong binh đối diện cùng với diễm phụ trung niên Mai Lệ Nhĩ đang cưỡi ngựa, trong miệng cười khinh thường.

“Tiểu tiện nhân? Không tưởng là ngươi? Lạc lạc, hôm nay thật sự là ngày may mắn của lão nhân.” Mai Lệ Nhĩ cưỡi ngựa đã thấy Mộng Hinh ở phía trước, lập tức hung ác cười lạnh. Ả nghĩ thầm lúc trước đã để nàng ta chạy thoát, lần này nhất định sẽ bắt sống nàng, rồi đem nàng bán cho ngàn người, làm điếm để vạn người cưỡi lên. Như thế mới có thể hạ cơn giận nhiều năm qua của ả.

“Mai Lệ Nhĩ, hôm ta sẽ vì phụ thân và những hộ vệ thương đoàn đã chết mà báo thù!” Mộng Hinh chỉ ngón tay về phía Mai Lệ Nhĩ phẫn nộ quát to.

“Lạc lạc, với ba tên tiểu tử này tưởng có thể tìm lão nương mà bào thù à? Xú nha đầu chẳng biết trời cao đất rộng, lão nương sẽ bắt ngươi rồi cho đi làm điếm!” Mai Lệ Nhĩ khinh thường nhìn Diệp Phong ba người cùng Mộng Hinh, rồi ra hiệu cho bọn kiếm sĩ cưỡi ngựa phía sau không được dừng lại, trực tiếp phóng đi bắt người.

Đức Luân không rõ Mai Lệ Nhĩ và một người bên đối phương lại biết nhau hơn thế lại còn là cừu nhân. Nhưng mà bây giờ không cần nghĩ nhiều, cướp tài là việc quan trọng nhất. Gã nhìn thấy đối phương chưa lập tức tiếp vào Truyện Tống trận, rồi tự mình xuống ngựa, muốn cùng đối phương giao thủ. Tên sắc quỷ tham lam này cao giọng quát: “Các huynh đệ, cố gắng lên, kim tệ và mỹ nhân đang chờ đợi các ngươi ở phía trước…..”

Đức Luân chưa nói xong, tất cả chúng dong binh đoàn đang hướng về phía Diệp Phong năm người đều dừng lại. Bởi vì bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư vừa dẫn tinh linh trung đội từ Truyện Tống Trận, một người một điêu, bay ra. Hơn nữa, trên mặt đất có thêm ba cái Truyện Tống Trận. Bốn cái Truyện Tống Trận a, cái này cần bao nhiêu truyện tống thủy tinh mới đủ đây? Chẳng lẽ truyện tống thủy tinh giá tri liên thành trân quý vô cùng đột nhiên trở thành rẻ mạc sao? Đối phương như thế nào lại có nhiều Quang Minh bạch vũ điêu? Lai lịch của bọn chúng là gì?

Bốn Truyện Tống Trận, một trăm Quang Minh bạch vũ điêu. Hắn….. bọn chúng là ai? Đức Luân và Mai Lệ Nhĩ đều chấn động lộ ra thần sắc khó tin. Song bọn họ còn thêm giật mình khi có thêm kỵ sĩ tay cầm quái thương cưỡi Liệt Diễm tiêu phong mã, linh ngưu chiến sĩ cầm thiết trụ, bạch lang kỵ sĩ tay cưỡi tật phong cự lang, chiến sĩ tay cầm đại đao ký quái, kinh khủng nhất chính là một người thân cao mười thước, cầm một thiết trụ cũng mười thước, giống như một tiểu sơn (núi nhỏ) bình thường, Kì Lạp Tư cự nhân!

“Mai Lệ Nhĩ, hôm nay ngươi phải chết!” Mộng Hinh tự hào nhìn bộ đội của nam nhân của mình, trừng mắt nhìn Mai Lệ Nhĩ, rồi cười lạnh với sự tin tưởng mười phần.

Mai Lệ Nhĩ bị viện quân của đối phương doa cho đến không thể đóng miệng lại, nghe Mộng Hinh nói xong, thì bừng tỉnh. Ả vừa định gọi Đức Luân chạy mau, thì Mộng Hinh phía đối diện đã ra lệnh với giọng đầy ý hận cho thành viên Tư Lược đoàn, tấn công quân địch, tuyệt đối không để Mai Lệ Nhĩ chạy thoát.

Nhiệm vụ lần này chính là báo thù cho phụ thân của đoàn trưởng phu nhân, thành viên Tư Lược đoàn về nghe đoàn trưởng phu nhân hạ lện xong, lập tức nhanh chóng triển khai hành động. Cự nhân Kì Lạp Tư – Lôi Nặc huy vũ cây đại thiết trụ trong tay, trực tiếp đánh bay những tên dong binh chác đoàn trưởng đại nhân không quá mười thước, tựa như việc đánh bay dễ dàng những viên sỏi.

Tinh linh trung đội thấy người bên mình đang công kích như cuồng phong liền cho Quang Minh bạch vũ điêu nhanh chóng phóng ba loại Quang Minh ma pháp để hỗ trở. Liệt Diễm kỵ sĩ, bạch lang kỵ sĩ, là đội tiên phong, cũng trước sau cho ma sung phóng ra Hỏa diễm liên đạn và Phong nhận tật vũ.

Linh ngưu trung đội thì dùng đôi chân mà chạy, cùng với lôi đình trung đội tả hữu tiến lên, nhằm vào hai cánh tả hữu của đối phương. Những tên dong binh cản đường, đều bị bốn trung đội với thủ pháp tàn nhẫn trực tiếp đánh chết, không có hạ thủ lưu tình.

“Trời, các ngươi sao lại tấn công mãnh liệt vậy, ngàn vạn lần phải chú ý không được đả thương hương kì ải nhân. Con bà nó, bọn chúng sau này sẽ là người phụ trách nấu nướng cho các ngươi đấy, làm bọn chúng bị thương sau này coi chừng không có gì để ăn đó!” Diệp Phong điểm cây Thanh sảng tiêu hồn, đứng tại chỗ quan sát thành viên Tư Lược đoàn xung phong hung mãnh giống như giao long ra biển, cảm thấy không ổn nên nhắc nhở bọn họ một chút.

Đoàn trưởng là ngươi không có nhân tính, đã cố gắng như vậy mà không cho ăn. Mọi người Tư Lược đoàn đều nghĩ, trong lòng ghi nhớ phân phó của đoàn trưởng đại nhận, phải chú ý không đả thương nhóm hương kì ải nhân ờ tù xa phía sau.

“Thiên nột, chúng ta bị lừa rồi, bọn họ thật lợi hại a. Đoàn trưởng, bọn họ khẳng định cố ý dụ chúng ta đến đây…..”

Trước khi Lôi Nặc cùng năm trung đội chủ lực xuất hiện, bọn dong binh đoàn còn làm ra vẻ tham lam. Nhưng hiện giờ đã thay đổi, địch quân quá cường hãn, căn bản là bọn chúng không có khả năng chống đỡ. Cho dù bọn chúng có nhân số gấp đôi, nhưng cùng địch quân cường hãn giao thủ, chắc chắn không phải là đối thủ.

“Rút….. rút lui….. mau rút lui…..” Tên Đức Luân tham lam háo sắc, thích hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, mắt thấy thế công của địch quân căn bản không thể ngăn cản, trong lòng liền không còn tham niệm, khẩn trương xoay người ra hiệu cho thủ hạ hướng về phía Lâm Hải thành mà rút lui. Dù sao có thể sống sót mới là quan trong nhất.

Mai Lệ Nhĩ không có võ công cùng ma pháp dĩ nhiên càng sợ chết hơn Đức Luân. Ả sợ mình rơi vào tay của Mộng Hinh tất phải chết không còn nghi ngờ gì, vì thế nhanh hơn Đức Luân một nhịp, đã thốc ngựa chạy trốn.

Giờ lại nghĩ đến việc chạy trốn? Mẹ một đám ngu độn, muốn so tốc độ với đội quân của lão tử. Không giết được các ngươi ta sẽ mang cùng họ với các ngươi!” Diệp Phong nhả khỏi thuốc, cười hung ác, đối mọi người Tư Lược đoàn hạ lệnh: “Trong mười phút phải giết hết đám rác rưởi này cho lão tử!”

“Vâng!”

Những tiếng lĩnh mệnh vang lên cùng sự phấn chấn, Liệt Diễm trung đội xung phong phá trận, bạch lang trung đội tạo một trận côn ảnh cuồng đao, tinh linh trung đội bắn tên như mưa trút, linh ngưu trung đội phá thế trận, lôi đình trung đội tạo ra tiếng nổ của lôi đình, cự nhân mười thước Lôi Nặc làm cho người khiếp sợ bởi cây đại thiết trụ. Toàn bộ thành viên Tư Lược đoàn triển khai những chiêu thức mãnh liệt cực độ vô tình dể giết hết đối phương. Bọn hương kì ải nhân đang ở trong xe tù thấy vậy đều đổ mồ hôi lạnh, thầm khen cái bộ đội này thật sự quá lợi hại, ngay cả quân chánh quy sợ rằng không có thực lực bằng được bọn họ.

Sau một hồi quyết đấu, Tư Lược đoàn đã đồ sát tất cả dong binh. Mọi thứ cũng chấm dứt sau khi bắt giữ Đức Luân và Mai Lệ Nhĩ.

“Mộng.. Mộng Hinh, nghĩ tình ra tùng là kế mẫu của ngươi, ngươi tha cho ta nha…...” Mai Lệ Nhĩ bị hai linh ngưu chiến sĩ bắt phải quỳ xuống, nhìn Mộng Hinh đang đi tới với khuôn mặt lạnh lẽo, khẩn trương đập đầu cầu xin tha thứ. Đối với loại người như ả, chỉ cần có thể sống sót, thì bắt ả làm gì cũng chấp nhận.

“Câm miệng, ta không có loại kế mẫu như ngươi!” Mộng Hinh nghĩ đến Mai Lệ Nhĩ dâm loạn, cảm giác rất không tốt, liền tát ả ba cái, để lại cả dấu tay đỏ ửng trên trên mặt của ả.

“Cầu xin ngươi, tha cho ta, ta không dám nữa….. “ Mai Lệ Nhĩ liên tục đập đầu cầu xin tha thứ. Mộng Hinh càng ngày càng có ác cảm với ả, từ trong tay của một tinh linh xả thủ lấy một cây cung, rồi bắn thẳng vào trái tim của Mai Lệ Nhĩ, kết thúc tánh mạng của ả đàn bà dâm loạn này.

Nhìn Mai Lệ Nhĩ không minh bạch mà ngã xuống đất, Mộng Hinh nghĩ đến chính mình ra tay báo thù cho phụ thân, nước mắt từ hai mắt không dằn được trào ra. Diệp Phong thấy thế liền ôm mỹ nhân vào trong lòng ngực, an ủi một lúc, rồi nhìn tên Đức Luân toàn thân phát run đang bị linh ngưu chiến sĩ ép phải quỳ, đi qua rồi cười tà dị: “Vị đoàn trưởng đại nhân này vừa rồi còn hung hăng lắm mà, sao giờ lại rất sợ hãi vậy?”

“Kiếm sĩ tiên sinh, à không, kiếm sĩ lão gia, xin ngài tha cho ta nha…..” Đức Luân sợ chết, vừa mới lo lắng vì sẽ chọn giận mọi người, liền khẩn trương không nói một tiếng nào, bây giờ thấy Diệp Phong đi đến gần mình, sợ hắn giết mình, lập tức toàn thân run rẩy đập đầu xin tha.

Diệp Phong đối gã đang xin tha cũng không để ý, rồi chỉ Lộ Lộ tam nữ: “Các nàng ấy rất đẹp phải không?”

“Xinh đẹp….. xinh đẹp…...” Đức Luân dù chẳng biết vì sao Diệp Phong hỏi như vậy, nhưng cũng không dám chậm trễ trả lời, thành thật gật đầu liên tục.

“Ngươi vừa mới nói là muốn bắt các nàng ấy, bây giờ thì sao?” Diệp Phong vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn Đức Luân.

“Không, không, không, lão gia ngài tha cho ta, ta không dám nữa…..” Đức Luân khẩn trương đập đầu cầu xin. Diệp Phong thấy hình dạng như vậy của gã, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, từ trong ngực gã lấy ma pháp tạp ra, rồi bảo hai linh ngưu chiến sĩ tách hai chân gã ra, chân phải dáng một cú “Liêu Âm Thối” hung ác ngay hạ âm của gã, khiến gã phải thất thanh kêu thảm lên tới tận tám thước rồi chấm dứt, hạ thể vỡ nát, đau đớn cực độ, mắt chuyển sang màu trắng, đoạn khí mà chết!

Ngươi ở nhà có nữ nhân xinh đẹp, lại còn đối với nữ nhân của lão tử cũng có ý dâm, không đá vào tiểu kê kê của ngươi, lão tử không phải là nam nhân? Diệp Phong nhìn Đức Luân đoạn khí, rồi trở lại hình dáng tiêu sái, xem số ma pháp tạp, cơ hồ chỉ có được đôi chút khi đã trừ cái đã dùng mua hương kì ải nhân, “Kháo, tên gia hỏa này thật sự mẹ kiếp đúng là nghèo mạc, trừ cái của lão tử đưa cho hắn ra, hắn ta chỉ có ba vạn kim tện. Mẹ nó đúng là quỷ nghèo!”

Thật không đứng đắn, Tĩnh Hương thấy hình dạng như vậy của Diệp Phong, trong lòng thầm cười. Lộ Lộ cùng Mộng Hinh cũng nở nụ cười. Có thể làm cho mỹ nhân cười, Diệp Phong tự nhiên vui mừng hạnh phúc, rồi bảo một tinh linh xạ thủ lục soát trên người của Mai Lệ Nhĩ, thì lấy được một ma pháp tạp đáng giá năm vạn kim tên, không nhịn được thất vọng mà than vãn: “Cái đôi cẩu nam nữ này như thề là nghèo mạc như vậy? Chẳng lẽ không để trên người?”

“Đương nhiên, chàng tưởng ai cũng như chàng đều để tư kim trong không gian giới chỉ sao?” Mộng Hinh nhìn tình nhân tức giận liếc hắn một cái: “ Buổi tối để tinh linh trung đội đến Mai Đức tửa quán mà lấy, khẳng định có thể tìm được không ít tồn khoản của Mai Lệ Nhĩ.”

“Hắc hắc, hảo chủ ý, thuận tiện để lại một viên tạc đạn, cho cái ‘Một Đức’ tửu quán chó má hoàn toàn biến mất luôn, để cư dân Lâm Hải thành ‘tận thưởng’ một chút khói và lửa.” Diệp Phong nghiêng đầu nói ra ý nghĩ xấu xa, rồi quan sát đám hương kì ải nhân ở trên xe tù, bảo mọi người đem bọn họ lại đây, rồi mở hết xiềng xích trên người bọn họ ra.

Một trăm tên hương kì ải nhân có nam có nữ, trước đó đã chứng kiến thành viên Tư Lược đoàn sát hại đám dong binh, đã bị dọa đến nỗi run cầm cập. Giờ phút này bọn họ thấy đám người này mở xiềng xích cho bọn họn, mặc dù không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng mà càng khẩn trương hơn trước!

“Chư vị mĩ thực gia, bỉ nhân là đoàn trưởng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ.” Diệp Phong nhìn hương kì ải nhân, tỏ vẻ rất có phong độ thân sĩ mà giới thiệu bản thân, tiếp theo cười hỏi: “ Chẳng biết các người có quen một hương kì ải nhân tên là Cách Thụy – Khẳng La không?”

“Cách Thụy, chúng ta biết, quen hắn…..” Chúng hương kì ải nhân đều là người quen của Cách Thụy, vừa nghe đoàn trưởng đối phương nói tên Cách Thụy ra, đều gật đầu trả lời.

“Ha ha, quá tốt, ta cũng định đi tìm các người. Nay ở chỗ này gặp được cũng thật may mắn. Cách Thụy hiện giờ đang ở trú địa Tư Lược đoàn của ta, các người cùng đi theo ta thì sẽ gặp hắn thôi. Hắn bây giờ đang học tập loại kỹ thuật nấu nướng mới!” Diệp Phong vui vẻ nhìn chúng hương kì ải nhân mà cười lớn.

Chúng hương kì ải nhân thấy vị đoàn trưởng Tư Lược đoàn này khách khí như vậy, hơn nữa lại còn muốn dẫn bọn họ đi gặp Cách Thủy, sắc mặt khẩn trương liền dịu lắng đi, đồng thời cũng tỏ ra tò mò về cái kỹ thuật nấu nướng mới mà Cách Thủy đang học. Diệp Phong thấy bọn họ lộ rả vẻ tò mò, lập tức quay về phía Lộ Lộ, Tĩnh Hương, Mộng Hinh tam nữ mà nhìn, thấy tam nữ đều đang mỉm cười.

## 81. Chương 81 – Thâu Tình, Sa Than, Khủng Phổ Địa Chấn.

Trác Lạc Tư sơn mạch, Hắc Ám giáo đình đại sảnh nghị sự, Tắc Tư giáo hoàng đối với việc Hắc Âm cửu kiếm vệ chậm chạp không thể tìm được tung tích của Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, cùng việc đoạ lạc thiên sứ không giết được U Nguyệt Nhi, cảm giác thập phần tức giận.

Vì Hắc Ám ma kiếm, Tắc Tư đã hạ lệnh tất cả thành viên của giáo đình phối hợp với Hắc Ám cửu kiếm vệ hành động. Nhưng Hắc Ám cửu kiếm vệ đến cái bóng của Lôi Ân cũng đều tìm không thấy, làm y thật sự tức giận. Còn việc U Nguyệt Nhi , phản đồ đã chạy thoát này, nếu nàng ta tiết lộ ra địa điểm của Hắc Ám giáo đình, khẳng định sẽ đem đến phiền phức lớn, nhất định phải nhanh chóng làm nàng ta biến mất khỏi thế gian!

“Tu Đặc, nguyên nhân ma thú tại Hỗn Loạn hoang nguyên tụ tập đã điều tra ra chưa?” Tắc Tư ngồi trên bảo tọa của giáo hoàng tại nơi cao nhất trong đại sảnh, nhìn trung niên tóc đen mang dòng máu của ma tộc đoạ lạc thiên sứ cùng nhân tộc, Tu Đặc – Trác Khắc đứng phía dưới nơi đứng của tín đồ, chính sắc hỏi.

“Giáo hoàng bệ hạ, sự tình ma thú tụ tập thực sự cổ quái. Chúng tôi nhất thời không thể điều tra ra được!” Tu Đặc, bát giai Hắc Ám kiếm sĩ, đoàn trưởng Hắc Ám giáo đình đoạ lạc thiên sứ binh đoàn, cung kính trả lời Tắc Tư.

“Ân, đã như vậy thì chuyện này hoãn lại một chút. Ngươi tự mình đi tìm tung tích phản đồ U Nguyệt Nhi, rồi làm ả biến mất khỏi thế gian này!” Tắc Tư trầm tư phân phó. Tu Đặc ứng thanh lĩnh mệnh, sau đó ra lệnh đôn đốc Hắc Ám cửu kiếm vệ nhanh chóng tìm ra tung tích của Lôi Ân.

\*\*\*

Đang lúc hoàng hôn, tiết trời lúc này thật tốt, ánh dương quang soi sáng khắp trời đất, nhìn về hướng tây nam, đối mặt với biển cả rộng lớn là núi cao, trên bờ cát trải dài mềm mại hiếm có dấu chân người, nghênh đón các thành viên Tư Lược đoàn quang lâm, phóng nhãn nhìn lại. Trên bờ biển khắp nơi đều là công cụ cắm trại của Tư Lược đoàn. Cách Thuỵ chỉ đạo hương kì ải nhân nhóm lửa chuẩn bị những món ăn ngon cho thành viên cả đoàn!

Từ khi một trăm hương kì ải nhân được Tư Lược đoàn cứu ra, tiến đến trú địa bí mật nhìn thấy điều Cách Thuỵ học tập là thái hanh nhẫm pháp, bọn họ hưng phấn đáp ứng ở lại Tư Lược đoàn, báo đáp ơn cứu mạng của đoàn trưởng, tiện học tập tân hình hanh nhẫm pháp.

Trên bờ biển mọi người cao hứng ăn uống, thêm vào ánh nắng vàng rực chiếu sáng mặt biển, ánh lên phiến phiến kim quang, phối hợp với tư thái ưu mĩ của đàn chim biển trên dưới bay lượn, tình cảnh này thập phần mĩ diệu.

Tiểu Hắc này càng ngày càng có tính cách tiểu súc sanh giống Diệp Phong. Hôm qua vừa mới ngồi cưỡi trên lưng Lam Lam, không biết sợ trên đầu mọi người bay qua bay lại, miệng kêu lên chi chi một cách hưng phấn.

Hôm qua, hầu tử Tiêu Hắc biết Diệp Phong khi tiêu diệt Uy Liêm thương đoàn đã thu được bốn mươi viên ngũ giai ma tinh. Nó trộm toàn bộ từ phòng ngủ của hắn, chia phần cho Lam Lam mười viên băng hệ ma tinh, còn lại hoả, điện, phong ba hệ ba mươi viên ma tinh thì tiểu súc sanh tự mình nuốt gọn. Một viên cũng đều không có chừa lại cho Diệp Phong.

Ấu nhi băng sương cự long Lam Lam, một lần nuốt mười khoả băng hệ ngũ giai ma tinh, thân hình tức thì biến lớn lên, hai cánh biến đổi hoàn toàn có thể tự do bay lượn, không giống trước kia chỉ có thể đi bằng chân, không thể bay.

Đến khi Diệp Phong phát hiện việc này, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, thầm mắng mình khinh thường, không để ma tinh vào không gian giới chỉ. Băng hệ ma tinh vốn là chuẩn bị cho Lam Lam, hắn không quan tâm, nhưng ba mươi viên ma tinh còn lại hắn chuẩn bị cấp cho thành viên Tư Lược đoàn làm thành ma pháp vũ khí. Một lúc toàn bộ đều bị Tiểu Hắc, không có một thuộc tính nào của ma thú, ăn hết, làm hắn hết sức phiền muộn, muốn bắt Tiểu Hắc giáo huấn một phen. Kết quả việc Tiểu Hắc nuốt ba mươi viên ma tinh, tốc độ so với trước kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa lực lượng mạnh đến mức có khả năng so với Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc. Hắn thi triển Tiêu Diêu Kiền Khôn bộ cũng không chạm được vào một sợi lông của Tiểu Hắc, có khi thì bị Tiểu Hắc chơi đùa ở trên đầu, đầu tóc trở nên dơ bẩn, cực kì mất mặt.

Tiểu Hắc càng ngày càng náo loạn, hoàn toàn là bởi Diệp Phong truyền nhiễm, cùng với sự cưng chiều của Lộ Lộ. Ngoại trừ Lộ Lộ, không ai quản được tiểu súc sanh, thỉnh thoảng nó cũng nghe lời Diệp Phong. Bất quá điều kiện tiên quyết là phải dùng thức ăn ngon dụ dỗ, nếu không, không thèm đếm xỉa!

Cả nơi cư trú bí mật đều loạn hẳn lên, Diệp Phong vươn một tay tóm lấy Tiểu Hắc, Lộ Lộ không đành lòng liền mở miệng giúp Tiểu Hắc cầu xin. Diệp Phong đối với Lộ Lộ sủng ái hơn hẳn mọi người, tay chưa kịp chạm vào Tiểu Hắc, Lộ Lộ mở miệng cầu xin, bất đắc dĩ đành buông ra, đưa cho Lộ Lộ quản lý. Huống hồ Tiểu Hắc mặc dù cơ thể nhỏ bé, nhưng đã có sức mạnh cùng tốc độ như vậy, có lẽ sau này sẽ trở nên đắc dụng.

“Kỳ quái, Lôi Ân đã đi đâu? Như thế nào từ chiều đến giờ chưa từng nhìn thấy hắn, Lộ Lộ, muội có biết hắn đi đâu không?” Trên bờ cát, Mộng Hinh mặc váy dài màu đen, tìm không được Diệp Phong, nghi hoặc hướng về Lộ Lộ mặc váy dài màu tím, chân trần trắng như ngọc đang nghịch nước tại bờ biển, mà hỏi.

”Thiếu gia trước khi đi nói là người đi kiểm tra tình hình của tiểu đội tuần tra. Phỏng chừng là sắp trở về.” Lộ Lộ nghe Mộng Hinh hỏi, chân ngọc trắng noãn đình chỉ quấy nước, mỉm cười trả lời. Nàng gần đây đã biết thói quen lén lút đi tìm Đê Na tát hoang của thiếu gia, không giống như lần đầu tiên bị đám người Mộng Hinh hỏi, trả lời không được tự nhiên.

”Đi ra ngoài tra xét thì cũng phải xem thời gian, bây giờ là lúc nào, thiệt là. Tỷ muốn dẫn mọi người đi dạo chơi trên bờ biển. Mọi người không còn sớm nữa, đi thôi.” Mộng Hinh vì cả nửa ngày không nhìn thấy người trong lòng, lời nói nhỏ nhẹ có chút bất mãn, đi vào trong đám người.

Lộ Lộ thấy Mộng Hinh rời đi, lập tức mang hài nhỏ màu tím của mình vào, đi tới chỗ tảng đá lớn phía đông nơi thành viên Tư Lược đoàn không để ý. Thiếu gia trước khi đi thì giao cho nàng không gian giới chỉ, phóng xuất ra Truyện Tống Trận, rồi bước vào trong.

Phía đông nam Mạt La đế quốc, cách mười thước bên ngoài cửa đông Đặc Mễ Tư thành, là doanh địa nơi Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn trú ngụ, trên chiếc giường trong trướng của Đế Na đoàn trưởng phong tao mỹ diễm, Diệp Phong tay trái ôm kiều đồn nơi eo của Đế Na lúc này đang quỳ trên giường, hạ thân đang từ phía sau lưng Đế Na tấn công mạnh mẽ vào cái mông tròn trịa của nàng. Tay phải nhẹ nhàng nắn bóp cái đùi bóng loáng như ngọc, liên tục vỗ về yêu thích, khiến Đế Na sung sướng muôn chết, đạt đến cao trào liên tiếp, trong miệng không ngừng rên rỉ như mất hồn.

“Lôi Ân đệ đệ... ngươi hôm nay sao lại tiến lên mạnh mẽ như vậy... từ từ thôi...hôm nay không để ngươi xong việc rồi bỏ chạy...ít nhất phải tiếp ta trọn đêm...” Đế Na nâng kiều đồn chờ đón, âm thanh rên rỉ đầy phong tao vũ mị.

“Hê hê, đại mỹ nhân nàng thật sự ngày càng phong tao a, Nàng muốn ta dày vò nàng đúng không?” Diệp Phong đắc ý cười gian, đem cơ thể xích lõa trắng nõn mếm mại của Đế Na đặt nằm ngửa xuống giường, tách đôi đùi ngọc thon dài ra, vừa định áp người tiến tới thì từ Truyện Tống trận bên trái doanh trướng đội nhiên xuất hiện thân ảnh của nữ nhân tối bảo bối của hắn.

“Thiếu gia...” Lộ Lộ không nghĩ tới việc mình vừa tới đã thấy thiếu gia và Đế Na đang làm..việc kia, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng đôi má, thẹn thùng cúi mặt xuống.

“Ai, Lộ Lộ muội muội cũng đến rồi à, xem ra hai hủ giấm trong nhà ngươi đang tìm ngươi đó.” Đế Na đem bộ ngực nhu nộn phong mãn ma xát trước ngực Diệp Phong, tay ngọc đùi đẹp đồng thời quấn chặt lấy hắn, để cho cái căn nguyên sung sướng kia tiến nhập vào cấm địa của mình, hưởng thụ khoái cảm sung mãn tràn đầy nhưng sắp phải rời đi này.

Mỗi lần Diệp Phong đến tìm Đế Na làm “chuyện riêng tư”, đều trước tiên là đem không gian giới chỉ chứa Truyện Tống trận giao cho Lộ Lộ, để khi có việc thì Lộ Lộ ngay lập tức có thể thông báo cho mình. Đế Na đã gặp Lộ Lộ vài lần, đối với tiểu mỹ nhân ôn nhu thể thiếp này có ấn tượng không tệ, nhưng đối với hai vị tuyệt sắc mỹ nhân khác chưa gặp mặt thì lại có chút bất mãn. Bởi vì mỗi lần Lộ Lộ đến đều là vì họ đi tìm tình nhân của mình.

Diệp Phong mỉm cười hỏi Lộ Lộ tình hình ở Vọng Triều sơn, gật gật đầu, nhìn Đế Na đang gắt gao quấn lấy mình, cười dâm đãng: “Xem ra ta không cho nàng sảng khoái vài lần, nàng sẽ không cho ta rời đi chứ?”

“Hi hi, chàng biết thế là tốt rồi!”

“Ha ha, xem ta làm nàng thỏa mãn vô hạn...”

Một tên lưu manh vô sỉ cùng một phong tao thục nữ, hai khôi nhục thể trên giường quấn vào nhau triền miên, thấy Lộ Lộ đã mặt hồng tai đỏ, hơi thở dồn dập, nghĩ đến tình cảnh thiếu gia sủng ái chính mình, đành phải căng đầu ra mà miễn cưỡng nhẫn nại. Cũng may là không bao lâu, tên lưu manh cũng đã chế phục được thục nữ mỹ diễm phong tao đó, được hai mỹ nữ hầu hạ mặc quần áo xong liền tiến vào Truyện Tống trận.

Trở về đến Vọng Triều sơn, Diệp Phong nhận lại không gian giới chỉ của mình từ tay Lộ Lộ, thu hồi Truyện Tống Trận. Hai người cùng đi về khu dã ngoại đã chuẩn bị ở bờ cát.

“Chàng vừa đã đi đâu?” Tĩnh Hương mặc váy áo màu trắng, mái tóc dài hỏa hồng được vấn lại thành thục, đã nửa ngày không thấy Diệp Phong, trong lòng có cảm giác là lạ, thấy hắn và Lộ Lộ cùng đi đến bờ cát, không nhịn được đã nghi ngờ hỏi. Gần đây Diệp Phong luôn vô cớ mà biến mất không thấy bóng dáng, Tĩnh Hương biết được thấy thập phần kỳ quái.

“Ta đi xem xét tình hình của tiểu đội tuần tra có chăm chỉ làm nhiệm vụ không.” Diệp Phong mỉm cười tiến tới sát phía trước Tĩnh Hương, cơ hồ má kề má rồi dừng lại bên tai nàng nói nhẹ, “Nửa ngày không gặp có phải là nhớ ta không?”

“Da mặt dày thật, thiếp mà lại muốn nhớ tới chàng à!” Tĩnh Hương thấy Diệp Phong gần như má kề má với mình, quay đầu, quay đầu yêu kiều lên tiếng giận dữ. Sau đó bản thân lại không kềm được phì một tiếng cười lên.

Mẹ nó, bất kể thế nào, tối nay lão tử nhất định phải triệt để khuất phục Tĩnh Hương. Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương dung nhan đoan trang mỹ lệ thành thục đang cười, yết hầu chạy lên chạy xuống thèm khát. Vừa rồi tiêu hồn với Đế Na vẫn chưa phát tiết dục hỏa nên bây giờ như bị thiêu đốt, trong lòng âm thầm ra một quyết định háo sắc.

“Chàng gần đây thật là siêng năng, luôn luôn đi tuần tra!” Mộng Hinh đi tới bên cạnh người trong lòng, mang theo thần sắc hoài nghi đánh giá hắn, hơn nữa chú ý kiểm tra mùi trên thân hắn, phát giác ra mùi hương liệu mà chính mình thường ngày vẫn dùng, lúc ấy mới yên tâm.

“Ha ha, đương nhiên, an toàn là trên hết a!” Diệp Phong len lén nhìn cử động của Mộng Hinh, ha hả cười to, nhìn về bảo bối Lộ Lộ xuất ra ánh mắt cười vui. Lộ Lộ đã giúp tên gia hỏa này biện pháp tránh bị nhiễm mùi thơm cơ thể của Đế Na, chính là đem hương liệu mà Lộ Lộ hay Mộng Hinh thường dùng để trên người.

“Đoàn trưởng, toàn bộ thực phẩm cần thiết cho bữa ăn dã ngoại đã chuẩn bị xong, khi nào thì chúng ta bắt đầu?”

“Đúng a, lão đại, đừng nên âu yếm hai vị tẩu tẩu mãi thế, nhanh lại đây uống rượu nào. Hôm nay chúng ta cam đoan sẽ hạ gục người, hahaha…..”

Đám hương kì ải nhân Cách Thụy chuẩn bị các loại thịt kho nhục, cá chưng cách thủy cùng với các món xào nhanh chóng được sẵn sàng. Hai tên gia hỏa mê náo nhiệt La Phi cùng Khải Đặc đều không nhịn được mở miệng tiếp đón Diệp Phong.

“Hahaha, lũ hỗn đản các người thế nào lại mộng tưởng đánh bại được lão tử? Hôm nay chúng ta không say không về, con mẹ nó tên nào bỏ cuộc không phải anh hùng.” Diệp Phong cao hứng cười to, cùng Lộ Lộ và Mộng Hinh hai bên trái phải tiến bước đi vào cùng đám người đó triển khai một bữa tiệc dã ngoại náo nhiệt tại bãi cát.

Hai tên bại hoại Khải Đặc và Ai Đức cấu kết cùng tên “Tửu quỷ La Phi”, ba người vừa cười nham hiểm vừa liên tục hướng Diệp Phong kính tửu. Diệp Phong ngó tả hữu hai bên thấy bản thân mình có thật nhiều thuộc hạ làm hắn cao hứng không ngớt, trong lòng kêu lên sảng khoái, tiếp hết chén này đến chén kia, không từ chối một ai đến chuốc rượu, lại thấy Lộ Lộ và Mộng Hinh hai nàng nằm trong lòng hắn ỷ ôi, khiến hắn không khỏi một trận cười.

Tĩnh Hương còn chưa có cùng Diệp Phong phát triển ra cái quan hệ kia. Bây giờ nhìn nhị nữ Lộ Lộ và Mộng Hinh thân mật tựa trong lồng ngực hắn mỉm cười hạnh phúc, trong lòng nổi lên một trận khó chịu, khiến cho cả bàn sơn hào hải vị chẳng còn chút hấp dẫn.

Diệp Phong đã quyết định dù thế nào cũng phải “thịt” được Tĩnh Hương. Nên hắn dù đang uống rượu vẫn để ý đến biểu tình của nàng, thấy nàng vì Lộ Lộ và Mộng Hinh nằm trong lòng mình và ánh mắt lộ xuất thần sắc khó chịu, tâm trạng không khỏi cảm thấy đắc ý.

Màn đêm buông xuống, cũng đã qua ba tuần rượu, năm vị quả, hương kì ải nhân cùng tinh linh thị nữ thu dọn tàn cuộc. Diệp Phong đã ngà ngà say dưới sự dìu đỡ của Lộ Lộ và Mộng Hinh cùng đa số thành viên trong đoàn uống say khác thông qua Truyện Tống Trận về lại căn cứ bí mật. Chỉ còn lại một số ít không có chạm đến rượu như tinh linh xạ thủ ở lại bãi cát ngắm nhìn bầu trời đêm, nói nói cười cười, tình cảnh thập phần hòa thuận.

Diệp Phong được Lộ Lộ và Mộng Hinh kẹp hai bên tay quay trở lại ngọa thất ở tiểu động, mượn hơi rượu, Diệp Phong ôm lấy Mộng Hinh ngã xuống giường, thô bạo xé rách hắc sắc liên y trường quần từ tiểu yêu của Mộng Hinh vứt sang bên cạnh làm lộ ra hắc sắc tiểu khố tê liệt dụ nhân của nàng. Hắn ta nhanh chóng thoát y phục của bản thân rồi vuốt ve đùi ngọc trắng nõn hoàn mĩ của Mộng Hinh, nhanh chóng xâm chiếm cấm địa của nàng. Sau khi để nàng đạt đến cao trào tiết thân liền điểm vào thụy huyệt để Mộng Hinh an tĩnh đi vào giấc ngủ.

Biết Mộng Hinh ghen tuông ghê gớm, nhược không để nàng ngủ trước làm sao Diệp Phong có thể đi hái đóa hoa Tĩnh Hương! Diệp Phong cùng bảo bối Lộ Lộ triền miên một trận rồi nói cho nàng nghe ý nghĩ của mình, sau đó mặc lại quần áo rời khỏi phòng ngủ, lặng lẽ đẩy cửa gỗ phòng ngủ ở tiểu động của Tĩnh Hương. Vừa vào đã thấy đại mĩ nhân mặc bạch sắc liên y trường quần, chính đang ngồi trên giường ôm gối ngủ ngơ ngẩn nhìn hắn đến phát ngốc.

“Làm thế nào chàng tới được đây? Có vấn đề gì sao?” Giờ phút này Tĩnh Hương trong lòng vốn nghĩ, Diệp Phong khẳng định đang làm chuyện đó, lại thấy hắn đột nhiên tiến vào phòng ngủ của mình, không nhịn được tò mò liền hỏi.

“Đến để bồi tiếp nàng đấy!” Diệp Phong mỉm cười đi tới trước giường Tĩnh Hương, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên: “Tĩnh Hương, thời gian chúng ta ở chung cũng không ít, đêm nay cho ta nha!”

“…..” Tĩnh Hương không nghĩ đến Diệp Phong lại muốn cái việc này, thoáng chốc hai gò má đỏ bừng, rồi trừng mắt nhìn hắn, nhưng không lên tiếng.

Diệp Phong thấy nàng không phản đối, trong lòng thầm kêu hay. Tay trái quàng sau cổ nàng, tay phải thì ôm sau lưng nàng, còn cái miệng thì đang phóng túng nơi đôi môi đỏ mọng của nàng, tách hai hàm răng, đầu lưỡi tiến vào trong.

“Ồ….. không…..” Tĩnh Hương không thích rượu, bị Diệp Phong ôm trong lòng ngực rồi hôn, cảm giác được trong miệng hắn có vị rượu, vốn định giẫy dụa, nhưng lại có chút tham lam khi bị hắn hôn.

Không để Tĩnh Hương suy nghĩ, cánh tay phải của Diệp Phong tiếp tục ôm chặt nàng đồng thời không ngừng hôn. Cánh tay trái thì đang vuốt ve nhẹ nhàng cái đùi trắng nõn bóng lưỡng, rồi từ từ tiến vào bên trong quần dài, khiêu khích vùng cấm của nàng, khiến cho tâm tình nàng xúc động, thân thể mềm mại run rẩy, dần dần nhắm lại đôi mắt mỹ lệ của mình.

Mỹ nhân đã nhắm mắt bắt đầu tự vuốt ve chính mình. Diệp Phong biết rằng nàng đã hoàn toàn để mặc mình làm gì thì làm. Tâm trạng rất sảng khoái, rồi rút cánh tay phải đang ôm mỹ nhân về, luồn qua vạt áo trên người nàng, nắm lấy đồi ngực căng tròn khiến mình trước đây hoài niệm, tận tình nắn bóp, hưởng thụ sự mềm mại truyền tới, cảm thấy thật săn chắc.

Môi anh đào vẫn đang bị hôn, vùng cấm địa bị mơn trớn, bộ ngực trắng thì bị nắn bóp, những khoái cảm này chưa từng được thể nghiệm qua, nhanh chóng lan khắp thân người của Tĩnh Hương, làm nàng thở gấp, tim đập loạn xạ, không kìm được mà vươn đôi tay ôm chặt cổ Diệp Phong.

Diệp Hương thấy Tĩnh Hương đã động tình, hiểu được đã đến lúc, liền tự cởi y phục mình ra, rồi chậm rãi cởi cái quần dài màu trắng của Tĩnh Hương xuống, lột cái yếm căn bản không thể che hết được bầu ngực to lớn của nàng xuống, tham lam mà hôn cái môi anh đào một trận. Sau cùng hắn cũng phá được phòng tuyến cuối, tách hai đùi đẹp thon của nàng ra, ôm nàng trong lòng, hôn một cái thật sâu. Nhìn đôi mắt nàng đang nhắm chặt, toàn thân thì run run rẩy rẩy, hắn tà ý chậm rãi đưa tiểu hòa thượng tiến nhập vào vùng cấm mà hằng chờ đợi. Và bắt đầu nhè nhẹ để thân thể mỹ nhân cảm nhận được sung sướng kỳ diệu của nó.

Khi hai người đang trên đỉnh vu sơn, sơn động đột nhiên rung vài lần, sau đó phát triển thành những chấn động mãnh liệt, như thể làm cả tòa sơn động rung lay. Bên tai nghe được âm thanh oang oang long long, cùng tiếng kinh hô của mọi thành viên trong Tư Lược đoàn. Một cơn địa chấn làm cho mọi người kinh hoảng, thập phần kinh khủng…..

## 82. Chương 82 - Tự Nhiên Tai Hại, Vong Linh Thánh Giới

Quang Minh lịch ngày 8 tháng 6 năm 9719, Quang Minh đại lục bị một cơn động đất mãnh liệt chưa từng có xâm nhập, gây ra thương vong trầm trọng cho cư dân các nước. Liên tục có các khu vực gặp thiên tai cần cứu tế khiến quốc khố dần trở nên trống rỗng.

Cả Quang Minh đại lục đều lọt vào tầm ảnh hưởng của địa chấn. Loại sự việc kinh thế kỳ văn này, khiến cho trong dân chúng liền có các tin đồn sai lệch được truyền đi. Có người nói là do thần linh trừng phạt các tộc, có người lại nói là thế giới sắp bị hủy diệt. Các học giả có liên quan đến việc này đều tụ tập lại một nơi mà nghiên cứu thảo luận về nguyên nhân động đất. Đáng tiếc vẫn không tìm ra đầu mối nào!

Diệp Phong trong đêm xảy ra động đất, chính là đang cùng Tĩnh Hương tiêu hồn triền miên. Động đất đột nhiên xuất hiện làm cho kinh hãi thất sắc, hoảng loạn mặc y phục vào rồi ôm Tĩnh Hương chạy về phòng ngủ của chính mình, hội họp với bảo bối Lộ Lộ và Mộng Hinh, cùng nhau cưỡi chim điêu bay ra khỏi động khẩu phía trên cao, rời khỏi sơn động.

Những chỗ dễ dàng bị sụp lở bên trong động thì sớm đã được Tư Lược đoàn cải tạo rồi. Bởi vậy dù động đất gây rung động mãnh liệt nhưng cũng không gây phá hoại quá lớn cho sơn động. Lúc ấy thành viên Tư Lược đoàn đều thông qua Truyện Tống Trận, rút lui tới chỗ tinh linh thị nữ đang thu dọn dụng cụ ăn uống tại bờ cát, không hề bị thương tổn, nhưng bị dọa đến phát sợ. Bởi vì nếu sơn động bị vùi lấp thì họ nhất định sẽ bị chôn sống.

Đối với vấn đề cả đại lục đều phát sinh ra địa chấn, Diệp Phong suy nghĩ không ra, cũng không suy nghĩ nữa. Dù sao sơn động chỉ bị làm loạn một chút, phong cảnh quanh núi bị hủy không ít, còn lại căn bản là tổn thất không đáng kể. Tên gia hỏa này thuấn túy là việc không liên quan đến hắn thì cứ treo đó không quan tâm tới.

Mộng Hinh mặc dù sớm nghĩ rằng trước sau Diệp Phong cũng triệt để thu phục Tĩnh Hương, nhưng khi sự thật đến trong lòng cũng không thoải mái. Đối với việc trong đêm động đất Diệp Phong nhân lúc nàng ngủ, lén đi tìm Tĩnh Hương triền miên, tâm trạng rất ghen tức, liên tục làm nũng vài lần mới tha cho Diệp Phong, trong lòng đối với Tĩnh Hương càng thêm ý đối địch.

Tĩnh Hương vốn đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của Diệp Phong nên đối với hành vi làm nũng tranh sủng ái của Mộng Hinh cũng cực độ bất mãn. Hai nữ nhân này ngày thường cơ hồ không nói với nhau một lời, gặp mặt chỉ là lạnh lùng nhìn nhau. Khiến cho Diệp đại đoàn trưởng không thể chăn lớn cùng ngủ, đêm hưởng tam nữ, rất là buồn bực. Hắn thầm tiếc nếu như Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh đều giống Lộ Lộ luôn tuân theo ý mình thì nhân sinh càng thêm tuyệt vời, đồng thời có thể cùng tiêu hồn với ba tuyệt sắc mỹ nhân mà ai cũng có ưu điểm riêng. Nghĩ đến đó tên gia hỏa này đã chảy nước dãi ròng ròng.

Đáng tiếc, Tĩnh Hương và Mộng Hinh xuất thân khá đặc biệt, một là quý tộc tử trước, một là phú gia tiểu thư, căn bản không thể so sánh với Lộ Lộ xuất thân hàn vi, Diệp Phong muốn tất cả trong chăn lớn cùng ngủ, sợ rằng chỉ là nghĩ ngợi lung tung thôi, he he...

Động đất chấm dứt, khắp nơi trên đại lục đều là cảnh tượng hoang tàn. Tinh thiết quáng mạch mà Tư Lược đoàn khai thác được, cũng đủ chế tạo trọng trang khải giáp và vũ khí cho năm trung đội chủ lực. Mạn Nỗ Ai Nhĩ đem tài liệu gồm những vật liệu cần dùng của việc chế tạo trang bị có phụ thêm không gian chúc tính, đưa cho Diệp Phong một danh sách liệt kê mà Diệp Phong xem xong cảm thấy đau đớn vô cùng như rứt thịt.

Bởi vì trong danh sách của Mạn Nỗ Ai Nhĩ, không gian thủy tinh và một số linh kiện tinh xảo cực kỳ đắt tiền, mua sắm xong toàn bộ nhu yếu phẩm cho năm trung đội, sau lần vung tay mạnh bạo này thì kim tệ của Diệp Phong đại khái còn không đến hai mươi vạn. Nếu không mau kiếm thêm tiền, sau này sẽ phải giật gấu vá vai mà tằn tiện sống qua ngày. Đây chính là kiểu sinh hoạt mà hắn không thích nhất.

Thêm vào việc Tĩnh Hương vì hắn đã giấu quốc vương về sự tình của quáng mạch, đã đề nghị hắn mỗi năm tăng lên nộp cho quốc vương mười phần trăm thu nhập của Tư Lược đoàn. Lúc đấy hắn không nghĩ đến lúc cạn tiền như bây giờ, một lời đáp ứng ngay thỉnh cầu của mỹ nhân. Bởi vì so với độc chiếm một mỏ quặng gần như là một tòa lớn tinh cương thì hàng năm chỉ giao thêm mười phần trăm thu nhập, đó tuyệt đối là một đại tiện nghi đối với hắn.

Vì bảo vệ an toàn cho tính mạng thuộc hạ, khải giáp nhất định phải được chế tạo, cũng như lòng trung thành của đại mỹ nhân với đế quốc cũng không thể bị đả kích được, Diệp Phong không thể để nữ nhân cùng thuộc hạ thất vọng về mình được. Cho nên vấn đề hiện tại hắn phải đối mặt chính là kiếm tiền bằng cách nhanh nhất. Đối với tình hình bây giờ của hắn, phương thức kiếm tiền nhanh nhất, thứ nhất là đánh cướp, thứ hai là bán các chiến lợi phẩm cướp được trước kia. Tên gia hỏa này lựa chọn cùng lúc thi triển hai biện pháp.

Mộng Hinh đã có kinh nghiệm sau nhiều năm theo phụ thân làm kinh thương, tại đây rốt cuộc đã có chỗ dùng. Nhờ vào giao thông tiện lợi của Tư Lược đoàn, vị đoàn trưởng phu nhân này bắt đầu lui tới các đại thành thị ở Mạt La đế quốc, tiêu thụ chiến lợi phẩm mà Tư Lược đoàn cướp được trước kia, đồng thời vì việc chế tạo không gian trang bị của người trong tim mà thu mua không gian thủy tinh và vật phẩm.

Tĩnh Hương phải ghi chép sổ sách cho Tư Lược đoàn, Mộng Hinh cũng có sự tình bận rộn, giao tiếp cũng trở nên ít đi. Thừa cơ hội cực tốt này, hắn thường xuyên đến Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn gặp tình nhân Đế Na, tận tình hưởng thụ chuyện phòng the mà ba người nữ nhân trong nhà đều rất thẹn thùng.

Lúc đó cũng như trước kia, tinh linh trung đội của Kiệt Nã Tư theo quy cũ như trước, tiếp tục tìm mục tiêu đánh cướp khắp nơi trên đại lục.

\*\*\*

Bờ biển phía tây nam Mạt La đế quốc, Khắc La Tây một thôn đánh cá nhỏ, trong tiểu viện của lão nãi nãi Ni Lộ, U Nguyệt Nhi trên thân mang một bộ áo liền quần bình dân bằng vải thô màu lam, đang giúp Ni Lộ nãi nãi phơi cá.

Từ khi được Ni Lộ nãi nãi cứu về nhà, U Nguyệt Nhi liền ở luôn đây làm bạn với Ni Lộ nãi nãi. Hài tử trong bụng đã không còn, nàng vốn định chính mình cũng đi theo biến mất trên đời này. May mà được Ni Lộ nãi nãi mở lời khuyên nhủ, nàng đã nổi lên một chút dũng khí để sống sót, dự định lưu lại thôn nhỏ này, làm bạn với Ni Lộ nãi nãi, cứ bình thường như vậy mà sống đến hết đời.

Không biết vì sao, từ khi thất vọng với việc giáo hoàng muốn phá đi hài tử, U Nguyệt Nhi liền cứ nghĩ đến phụ thân của hài tử đó. Kẻ đó đối với nàng không có tình yêu, chỉ có đùa bỡn chính là cầm thú nam tước. Thật không nghĩ ra vì sao mình lại trở nên kì quái như vậy, thậm chí đôi khi còn tưởng tượng ra tình huống mình cùng cầm thú nam tước triền miên, thầm mắng mình đáng khinh, nhưng không thế khống chế được tư tưởng.

"Nguyệt Nhi à, con có phát hiện ra không, từ khi con đến rồi, mấy tên tiểu hoá tử trong thôn đều trở nên đặc biệt có tinh thần?" Ánh dương quang chói chang đã vươn quá đỉnh đầu, không khí dần trở nên nóng nực, Ny Lộ nãi nãi cũng đã ngừng đùa bỡn, nụ cười trên môi Nguyệt Nhi đã thú nhận tất cả.

"Nãi nãi à, người lại diễu cợt con rồi, loại sự tình này con... !" Nàng lại mỉm cười duyên dáng, nàng trước kia đã sớm quen với ánh mắt tán thưởng của nam nhân đối với mình, đối với ánh mắt của nam nhân trong thôn nhìn mình đều làm như không thấy.

"Nguyệt Nhi à, nếu ngươi bây giờ còn cô độc, chi bằng hiện tại trong thôn tuyển lấy một nam nhân tốt để nương tựa. Điều kiện của con không tệ, không chừng bọn họ đều tranh nhau lấy con về làm nương tử mất". Ny Lộ nãi nãi thật tâm đề nghị, không nghĩ đến sau khi mình đi nàng lại độc thân một mình mà sống .

“Ny Lộ nãi nãi, người đừng nói điều này nữa, con không muốn lập gia đình đâu!” U Nguyệt Nhi nghe vậy trong đầu hiện lên hình bóng của cầm thú nam tước, kiên quyết lắc đầu tỏ thái độ, không muốn có bất cứ nam nhân nào nữa.

Ny Lộ nãi nãi thấy U Nguyệt Nhi thái độ kiên quyết, mặc dù lo lắng cho nàng sau này, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao mình còn có thể sống mấy năm nữa, chậm rãi khuyên nhủ nàng thôi.

\*\*\*

Sa mạc Lí Khắc Tư, nằm ở biên giới phía nam Quang Minh đế quốc cùng đông nam cự nhân vương quốc, gần phía bắc hỗn loạn hoang nguyên, là một trong những sa mạc lớn nhất Quang Minh đại lục, quanh năm nóng nực, khô hạn ít mưa, có danh xưng là Tử Vong Sa Hải.

Vào đêm, rất yên lặng, thất giai vong linh pháp sư, Phất Lan Khoa – Ni Cổ Lạp Tư, ngồi trên lưng vong linh cự long mà mình gọi về, bay lượn giữa bầu trời sa mạc Lí Khắc Tư, trên mặt lộ ra vẻ độc ác tàn bạo.

Từ sau khi tại Chương Thụ sâm lâm bị đám hỗn đản võ công thần kì kia đánh chạy, Phất Lan Khoa âm hiểm ghi thù, dưỡng hảo thương thế, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đám hỗn đản kia, chuẩn bị rửa sạch nỗi nhục trước kia. Song không nhận ra đối phương là ai, muốn tìm đến người thật sự là quá khó khắn, Phất Lan Khoa dựa vào nghị lực của mình, kiên trì tìm kiếm đã hơn một năm cũng không thấy bóng dáng đối phương, cho tới khi lão đoạt được một kiện bảo vật ngoài ý muốn, mới khiến lão dừng lại cuộc sống đi tìm địch nhàm chán đó.

Vong Linh thánh giới, thần khí truyến thuyết, là một trong những vong linh trang bị. Đeo lên thì sẽ giảm một nửa sự tiêu hao tinh thần lực khi phóng vong linh ma pháp. Thêm nữa nó có một vong linh không gian diện tích vô hạn, có thế chứa bất kỳ vật phẩm nào. Phất Lan Khoa may mắn tìm được ở phía dưới một vách núi nào đó vật chi bảo mà vong linh Vu sư mơ ước. Sau đó không bỏ ý đồ tìm kiếm địch nhân để báo thù.

Ba tháng trước, Phất Lan Khoa đang cưỡi trên lưng vong linh cự long bay trên bầy trời Lí Khắc Tư sa mạc, thì phát hiệm một nhóm sa mạc nhân hiếm thấy đang đi trong sa mac, trong đó có sa mạc mỹ nhân da đen. Dục hỏa của lão liền nổi lên, khiến lão muốn thử tư vị sa mạc mỹ nhân hiếm có này.

Đáng tiếc, lão lại gặp ngay đám sa mạc nhân quá lợi hại. Trong đó còn có người có thổ hệ ngũ giai ma sủng “Đại địa xuyên sơn giáp. Lão muốn bắt sa mạc mỹ nhân, nhưng lại bị đối phương phản kích quyết liệt, làm lão phải ôm đầu chật vật rút chạy.

Với cá tính thù dai của Phất Lan Khoa tiểu nhân âm hiểm này, dĩ nhiên sẽ không quên mối thù ở sa mạc này, lại còn có sa mạc mỹ nhân hấp dẫn. Lão không rời sa mạc, mà tìm một nơi lý tưởng, để thử nghiệm cái vong linh thánh giới giảm phân nửa tinh thần lực tiêu hao. Chỉ trong hai tháng, lão đã gọi về một ngàn tham cật thi ma và một ngàn vong linh cự long ở trong vong linh không gian. Xong rồi lại đến sa mạc Lí Khắc Tư, tốn không ít chỉ để tìm nơi trú đóng của đám sa mạc nhân

Lúc này, hai mắt Phất Lan Khoa tràn hận ý, nhìm chằm chằm vào cái hắc động hình tròn, đường kính bảy tám thước: “Đám sa mạc tiểu sửu thấp hèn, hôm nay Phất Lan Khoa ta nhất định sẽ giết hết chúng bay, rồi cướp sa mạc mỹ nhân đi!” Phất Lan Khoa mắng tà ác, rồi từ từ đáp xuống.

Trong hắc động, bốn sa mạc tráng hán, mặc một hắc khố lớn, da ngâm dem, đã phát hiện ra Phất Lan Khoa đang cưỡi vong linh cự long từ từ đáp xuống. Một tên lập tức quay người chạy vào hắc động, thổi cái còi làm bằng sừng trâu ở trước ngực. Ba tên còn lại thì tay nắm chặt thiết thương, không một chút sợ hãi đi trên đất sa mạc hướng tới Phất Lan Khoa mà phóng đi.

Phất Lan Khoa đang đứng trên sa mạc, nhìn thấy ba tên sa mạc tráng hán, liền thu vong linh cự long vào vong linh không gian, rồi thả ra một trăm tham cật thi ma, hạ lệnh cho chúng xử lý ba tên sa mạc tráng hán đó.

Một trăm tham cật thi ma cây cầm lang nha bổng, người cao ba thước, thân người phì nhục, trên miệng răng nhe ra, đầu không tóc trông ngu ngốc. Đột nhiên một đoạn quang mang màu xám xuất hiện, dọa cho ba thên sa mạc tráng hán tất cả đều giật mình. Không tưởng được chỉ một lần mà Phất Lan Khoa có thể gọi ra một trăm lục gia vong linh tham cật thi ma.

“Sa mạc tiểu sửu thấp hèn, đều đến tìm chết a!”

Phất Lan Khoa nhìn ba tên tráng hán cười hắc hắc quái dị. Tham cật thi ma nhân lúc họ giật mình đã chạy đến, múa lang nha bổng đập bọn họ, rồi nuốt chửng, trong rất là ác độc. Phất Lan Khoa thấy vậy trong lòng cực kỳ hưng phấn, để tham cật thi ma đi tiên phong, tạo thành một đội tiến vào trong hắc động. Lão không biết rằng, trên không có một tinh linh tóc xanh lá anh tuấn đang cưỡi một bạch điên, đang mỉm cười tà ý nhìn bóng lưng của đội ngũ bọn chúng!

## 83. Chương 83 - Diệt Vu Sư, Liên Minh Sa Mạc Bộ Lạc

“Đoàn trưởng, ngài có muốn chúng ta đi tham gia náo nhiệt không?” Bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư, đội trưởng tinh linh trung đội tìm kiếm mục tiêu đánh cướp, lúc đi ngang qua sa mạc Lí Khắc Tư, thì phát hiện người lúc trước đưa gã từ nô đãi đoàn đến Chương Thụ sâm lâm, vong linh vu sư Phất Lan Khoa, đang sát hại những sa mạc nhân hiếm thấy, hơn nữa còn tiến vào hắc động, lập tức lấy ra Truyện Tống Trận, trở lại cứ địa bí mật hướng tới đoàn trưởng đại nhân bẩm báo, hỏi ý kiến xem có tham gia náo nhiệt không.

“Phất Lan Khoa ? Sa mạc nhân? Sa mạc hắc động? Ân, có chút ý tứ, lần này ta muốn nhìn xem cái gã vong linh vu sư hung hăng kia làm thế nào chạy trốn!’’ Ở sâu trong cứ địa bí mật, hiện đang được mở rộng thành một động lớn, trở thành đại sảnh của thành viên Tư Lược đoàn, Diệp Phong đang ngồi trên ghế đá hưởng thụ sự xoa bóp của Lộ Lộ, nghe xong bẩm báo của Kiệt Nã Tư, hai mắt lập tức loé sáng, cảm thấy thập phần hứng thú liền hạ lệnh Lạp Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ, Lôi Nặc ba người cùng với Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình bốn trung đội nhanh chóng tập hợp.

Mộng Hinh đi ra ngoài buôn bán chưa về, Tĩnh Hương nhìn ý trung nhân đang cao hứng, trong lòng lo lắng việc đi vào hắc động bí ẩn sẽ có nguy hiểm, nhưng nàng hiểu rõ tính cách của Diệp Phong. Diệp Phong muốn đi thì nàng có khuyên cũng vô dụng, chỉ đi tới bên cạnh, sửa sang lại trang phục, dặn dò: ”Phải nhìn rõ hư thực trước khi hành động, đừng đưa mọi người vào vòng nguy hiểm!”

“Rõ, xin tuân theo chỉ thị của lão bà đại nhân!” Diệp Phong cười hắc hắc trả lời, hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của Tĩnh Hương, xoay người vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Lộ Lộ, dẫn đầu bọn người Lạp Phỉ Nhĩ đi vào truyện tống trận.

“Thái dương ta, Tiểu Hắc, ngươi làm thế nào lại bám theo?”

Thông qua Truyện Tống Trận, trong nháy mắt xuất hiện trên đồi cát nơi tinh linh trung đội đang đứng, Diệp Phong nhìn biển cát vô tận ở xung quanh, vừa định mở miệng than thở, Tiểu Hắc bên chân hắn hưng phấn kêu lên. Tiểu súc sanh này bây giờ cực kì thích đi qua Truyện Tống Trận, đột nhiên xuất hiện cảm giác về một chộ nào đó, mỗi lần tới một chỗ lạ, đều hưng phấn kêu loạn lên.

“Chi chi!” Tiểu Hắc ngẩn đầu nhìn Diệp Phong, liền lè lưởi kêu loạn cả lên, vẻ mặt đầy sự đắc ý.

Diệp Phong biết rõ tiểu súc sanh muốn đi vào hắc động sớm đã cảm thấy phiền phức, trừ phi mang nó đi theo, nếu không nó sẽ không tự quay về, bất đắc dĩ đành phải mang theo Tiểu Hắc, nhanh chóng cùng nhau đi tới hắc động. Khi đi tới bên ngoài hắc động, hắn nhìn thấy trên mặt đất chính là những mãnh xương vỡ do tham cật thi ma để lại, ra lệnh cho năm trung đội đợi bên ngoài, tự mình dẫn đầu bọn Lạp phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ hao người đi vào hắc động. Tiểu Hắc dễ dàng ngồi trên vai trái của Diệp Phong, ló ra bộ dạng xấu xa.

Diệp Phong cũng thích nó với lại thêm bảo bối Lộ Lộ rất thích tiểu hầu này, chỉ là tiểu súc sanh luôn quậy phá làm hắn có điểm buồn bực, giờ phút này đang ngồi trên vai mình, biết rằng không cho đi theo, thì nó cũng tự mình đi vào, đành vỗ vỗ chiếc đầu nhỏ, mở miệng nhắc nhở không được gây ra tiếng động.

Tiểu súc sanh đối với tình cảnh bên trong động thập phần tò mò, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, nghe Diệp Phong nhắc nhở, lập tức thông minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lối vào của hắc động so với lối vào của trú địa bí mật có chút tương đồng, đều là sườn núi xiên xiên xuống phía dưới, càng đi xuống càng rộng. Bất quá đều xây nên từ đá, bên trên có treo đèn, hơn nữa còn khắc họa vài bức tranh cổ giải thích về sa mạc nhân, nên cũng có chút mới mẻ.

Sa mạc nhân tộc hầu hết đều da đen, tóc xoăn, ba người Diệp Phong một đường nhìn trên thi thể của cả trăm sa mạc tráng hán bị gặm tới xương, đi về phía trước một đoạn, bên trái xuất hiện một lối rẽ, ẩn chứa có tiếng chém giết vọng ra. Nhanh chóng chạy tới lối rẽ, trước mặt bọn họ cũng giống như trước là một cái thông đạo bằng đá hẹp lại, ở phía trước bên phải lại có một lối rẽ.

“Con bà nó, làm gì mà nhiều chỗ quẹo như vậy chứ!” Diệp Phong buồn bực lẩm bẩm, tiếp đón Lạp Phỉ Nhĩ hai người nhìn xuống mặt đất toàn là thi thể bị gặm tới xương của sa mạc nhân, nhanh chóng chạy tới một lối rẽ khác, đột nhiên cước bộ dừng lại, cùng giật nảy mình.

Bởi vì ở phía trước lối rẽ một đoạn, phía dưới trăm thước có một khu nhà đá, vong linh sinh vật cùng sa mạc nhân đang chém giết ở đó. Ba người bọn họ đi tới lối rẽ thiếu chút nữa là rơi thẳng xuống.

“Hắc hắc, các ngươi chỉ là một đám sa mạc ba trùng (bò sát) hạ cấp, nếu không thúc thủ chịu trói, thì nam sát nữ gian, một người cũng không tha.” Phất Lan Khoa đứng ở bên ngoài thạch ốc chỉ huy đám tham cật thi ma và vong linh cự long công kích sa mạc nhân, trong miệng phát ra tràng cười tà ác. Đối phương chỉ có một trung đội ngũ giai thổ hệ ma thú Đại Địa Xuyên Sơn Giáp kỵ sĩ, miễn cưỡng có thể cùng với Vong Linh sinh vật đối kháng, những người còn lại đều không hữu dụng.

“Đồ vong linh vu sư tà ác vô sỉ kia, chúng ta sẽ liều mạng với ngươi!” Một thanh niên dáng người khôi ngô đứng trong hàng ngũ của trung đội kỵ sĩ phẫn nộ mắng to. Người này da ngăm đen, trên đầu tóc đen ngắn và quăn, tướng mạo đúng với mẫu người của một sa mạc tráng hán, lúc này đang trừng hai mắt đầy phẫn hận nhìn vào đám vong linh sinh vật ở phía sau Phật Lan Khoa.

“Thật đúng là một tên bò sát ngu muội. Hôm nay ta sẽ biến toàn thể các ngươi thành điểm tâm cho tham cật thi ma.” Phất Lan Khoa cười lạnh nhìn sa mạc tráng hán nói.

Phe của Phất Lan Khoa so về số lượng với phe của sa mạc nhân thì quả là có thua sút, nhưng nếu so về thực lực thì phe của lão mạnh hơn phe của sa mạc nhân nhiều. Bởi vì những sa mạc nhân ở đây dù rằng có tới sáu ngàn người, nhưng trong số đó thì có hơn bốn ngàn người đang núp sau dãy thạch ốc đều là những người già yếu và phụ nữ trẻ con, còn lại hai ngàn sa mạc tráng hán cũng đều là Xuyên Sơn Giáp kỵ sĩ. Tuy họ có thể giằng co với tham cật thi ma, nhưng số còn lại vốn không thể ngăn cản thế công của tham cật thi ma và vong linh cự long. Phất Lan Khoa quả là không có khoác lác, việc bọn họ bị đồ sát chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi.

Hiện tại, ngoại trừ hơn hai trăm tham cật thi ma đã bị sa mạc nhân chém chết, vong linh sinh vật bây giờ, ba người bọn Diệp Phong đang ẩn núp ở một góc, và hơn mười cái đoạn xương đầu không thể nhúc nhích ra, thì tất cả những người và vật còn lại đều rất sung sức, đặc biệt là Vong Linh cự long, chúng tựa hồ như là không thể bị đánh bại.

"Giỏi a, Kiệt Nã Tư thông báo tình hình không chính xác. Bà nội hắn chứ, hắn nói Phất Lan Khoa chỉ dẫn theo một trăm tên thi ma tham ăn đến, sao bây giờ còn có vong linh cự long mà số lượng gấp mười lần. Cái kia.....rõ ràng như thế nào có thể hiểu?" Ba người Diệp Phong nấp ở chỗ rẽ, Ba Nhĩ quan sát tình huống phía dưới liền tỏ thái độ khinh bỉ Kiệt Nã Tư.

"Đúng, Kiệt Nã Tư ánh mắt tuyệt đối không thể nhìn nhầm được. Phất Lan Khoa có thể gọi vong linh sinh vật tới, việc này hắn khẳng định có huyền cơ bên trong. Trong thời gian như vậy có thể gọi về nhiều vong linh sinh vật cho dù là cửu giai vong linh vu sư cũng không có khả năng a. Mà tinh thần lực còn phải thật cường mạnh, chúng ta cũng chỉ hơn một năm không gặp Phất Lan Khoa, như thế nào lão có thể trở lên lợi hại như thế?" Diệp Phong nhìn tình hình phía dưới mà trầm tư suy nghĩ.

“Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Có giúp đám sa mạc nhân không?" Lạp Phỉ Nhĩ nhìn tình hình phía dưới, quay lại phía đoàn trưởng đại nhân hỏi.

Diệp Phong nhìn chằm chằm vào "Đại Địa Xuyên Sơn Giáp" phía dưới, song nhãn lưu lại đó đảo đi đảo lại vài vòng, ánh mắt nhìn xuống phía đám vong linh sinh vật đứng đằng sau của Phất Lan Khoa, và cái thang dây đặt dưới chân hắn, sau khi thả Tiểu Hắc xuống mặt đất, tay lấy ra Truyền Tống Trận nói với Ba Nhĩ: "Ngươi đi thông báo với bọn Khải Đặc quay lại doanh trại hiện tại có bao nhiêu tạc đạn đem hết đến đây. Ta và Lạp Phỉ Nhĩ sẽ theo thang dây đi xuống trước, nếu không bị phát hiện thì sẽ đánh lén Phất Lan Khoa.”

"Vâng, thiếu gia, chủ ý này quả là tuyệt, chỉ cần cái lão vu sư ngốc kia ngã xuống, thì cái đám vong linh sinh vật kia tựu trung đều là phế vật." Ba Nhĩ cũng ứng thanh đáp lại, nhanh chóng đi vào Truyền Tống Trận theo phân phó của thiếu gia về thông tri cho bọn Khải Đặc. Tiểu Hắc quay qua nhìn Truyền Tống Trận rồi nhìn Diệp Phong rồi lại nhảy lên vai trái của hắn với một bộ mặt lười nhác.

Con khỉ rắm thúi này.....Diệp Phong đối với hành vi của Tiểu Hắc thập phần không vừa ý, chính sắc đề tỉnh nó không được gây tiếng động, rồi đi trước dẫn Lạp Phỉ Nhĩ hướng phía thang dây mà tới.

Theo lí thuyết ý nghĩ của Diệp Phong rất tuyệt. Phất Lan Khoa quay lưng về phía họ nên không có khả năng phát hiện ra, nhưng chính vì trạng thái khẩn trương lúc bị vây của bọn người sa mạc nên đã phát hiện bọn họ hai người xuống dưới, nghĩ là địch nhân đến trợ giúp đối phương, liền lộ ra thần thái giật mình liền bị Phất Lan Khoa phát hiện. Người đến hẳn là đứng về phía hắn liền cảm thấy thật là hảo sự.

"Đột nhiên lại có người đến à?" Phất Lan Khoa thuận theo hướng nhìn của sa mạc nhân về phía thang dây liền giật mình, thấy được Diệp Phong và Ba Nhĩ thật là ngoài ý muốn. "Thân hình của hai người kia nhìn có chút quen mắt? Chờ một chút, cái.....kia….. con khỉ trên vai người thanh niên đó, không phải lè tên hỗn đản kiếm sĩ tại sâm lâm chướng khí sao? Không nghĩ là hắn, ha ha, thật bất ngờ bổn vu sư lại gặp hắn ở đây, đúng là có Minh Thần trợ giúp mà!!!" Nhận ra Diệp Phong, cừu nhân của mình, Phất Lan Khoa trước là ngạc nhiên liền sau đó liền hung ác nhìn hắn. Trên mặt lão lộ ra nụ cười thập phần cao hứng, nghĩ đến một năm khổ tâm rốt cuộc cũng có thể báo thù, lão thật sự rất cao hứng.

Thiên nột, gặp phải đám sa mạc nhân này thật là chuyện xấu mà. Diệp Phong mới xuống đến giữa thang giây đã bị Phất Lan Khoa phát hiện hai người bên mình, tâm trạng cực kì buồn bực, nói với Lạp Phỉ Nhĩ leo xuống cho nhanh.

Bên dưới, đám sa mạc nhân đã không thể cản nổi thế công của lũ vong linh sinh vật, bắt đầu dần lui về sau. Trong thạch ốc phía sau lão nhược, tiểu hài, nữ nhân, thấy tình huống như vậy không ít tiểu hài đã đứng bật dậy oà khóc.

Phất Lan Khoa thấy sa mạc nhân không ngăn được công kích, trong lòng rất thoải mái. Hôm nay không chỉ tiêu diệt người sa mạc, mà còn trả thù cừu hận một năm trước, liền hạ lệnh năm mươi vong linh cự long, quay trở lại, đi công kích hai người Diệp Phong.

“Nhanh lên, Lạp Phỉ Nhĩ, mau nhảy xuống đi, cẩn thận với vong linh chi khí của mấy cái hài cốt này…..” Diệp Phong nhìn năm mươi con vong linh cự long bay tới, dặn dò với Lạp Phi Nhĩ một tiếng, ý bảo tiểu Hắc nắm lấy mình, rồi cùng nhảy xuống.

Sa mạc nhân đang chiến đấu với vong linh sinh vật, thấy hai người đằng sau không phải đồng bạn với vu sư, lại còn là địch nhân của hắn, dần dần cũng lui về phía sau, đồng thời trong lòng cũng có chút yên tâm, và hy vọng đối phương có thể tiếp cận được với vong linh vu sư, để giết chết lão giải trừ đi nguy cơ.

Tiếng cánh rồng đập vào gió hô hô, Diệp Phong vừa mới rơi xuống đất, ở phía trước đã hạ xuống một con vong linh cự long, dùng đuôi đánh tới hắn. Tránh cũng không được, Diệp Phong liền ngưng tụ chánh khí, tay trái hướng vong linh cự long sử ra một chiêu mới luyện thành “kim cương quyền”, cùng với chánh khí đã hình thành một quyền kình lớn màu trắng, từ tay hắn hiện ra, oanh vào con vong linh cự long không kịp tránh né, con rồng liền tan nát dưới hiệu quả của quyền kình.

Vong linh sinh vật với người bình thường có điểm khách nhau. Nếu là người bình thường thì biết nguy hiểm, đau đớn, Diệp Phong với "kim cương quyền" tuyệt đối không thể dễ dàng đánh chúng đối phương, nhưng mà đối mặt với một đối thủ không biết đau đớn, sợ hãi và cũng không biết tránh né kẻ tấn công mình là vong linh sinh vật, hắn có thể đánh trăm phát trăm trúng.

Cho nên mới nói đối với vong linh sinh vật không được tránh né mà chỉ có phương pháp là liều mạng, có đôi khi bọn chúng chiếm ưu thế, cũng có khi là bọn chúng bị tấn công lâm vào cảnh nguy hiểm.

"Thiên nột, hắn như thế nào một chiêu đánh nát vong linh cự long?" Sa mạc nhân nhìn thấy bản lãnh của Diệp Phong, tất cả thần sắc đều tỏ ra khó có thể tin được, không thể tưởng tưởng là hắn mạnh tới như thế.

Do Phất Lan Khoa đã thấy qua võ công của Diệp Phong và những thủ hạ của hắn, nên lão thập phần kinh hãi. Mặc dù lão biết rõ việc vong linh sinh vật không hề biết tránh né khi đối địch với đối phương là một sơ hở, nhưng việc vong linh cự long chịu không nổi một chiêu của địch nhân thì chưa hề xảy ra, điều này khiến cho lão kinh hãi vô cùng. Nếu như quyền đó đánh vào người thường, liệu có thể có được kết quả tốt chăng?

Lạp Phỉ Nhĩ thấy đoàn trưởng đại nhân đánh tan một vong linh cự long, liền thả người nhảy xuống bên cạnh hắn cách đó không xa. Lúc này, bốn mươi chín con Vong Linh cự long chẳng biết sợ là gì cũng bao vây lấy hai người bọn họ vào giữa, miệng thì phì phò phun ra vong linh khí, bắt đầu triển khai công kích.

Tiểu Hắc thấy tình thế không ổn, trong nháy mắt liền phóng ra xa xa bên trái của Diệp Phong rồi ẩn nấp vào một chỗ. Diệp Phong thấy vậy, nghĩ để nó rời đi cũng tốt, tránh việc bị vong linh khí gây hại tới mà trở thành vong linh, nếu quả là vậy thì Lộ Lộ sẽ rất thương tâm.

Diệp Phong rút Quang Minh kiếm ra rồi cùng với Lạp Phỉ Nhĩ tấn công bốn mươi chín con vong linh cự long, trông giống như hai con chuột khoan thai luồn qua luồn lại trên mặt đất. Lạp Phỉ Nhĩ huy động Phương Thiên họa kích, thi triển chiến trận ngũ thức. Diệp Phong thì tay trái sử kim cương quyền, tay phải dùng kiếm như một mũi nhọn ngạo thế. Hai người tiếp ứng cho nhau, cùng công kích vong linh cự long đang lơ lửng trên không, phối hợp rất ăn ý.

Tiểu Hẳc ở bên ngoài vòng vây hết quan sát Diệp Phong rồi lại nhìn sang đám vong linh cự long. Nó phát hiện ở trong số vong linh cự long, có một con thòng đuôi hạ xuống trong tầm với, nó liền chộp lấy cơ hội này, nhảy lên chụp trúng lấy đuôi rồng, thuận thế leo lên lưng con cự long ấy, rồi cứ nhằm các đốt xương mà đánh xuống. Với khí lực kinh nhân có thể bì với cự nhân Lôi Nặc của nó, những đốt xương của Vong Linh cự long bị đánh vỡ vụn, chỉ trong chốc lát là bị rã ra từng mảnh mà chết.

Hành động kinh người của Tiểu Hắc vẫn không hề dừng lại, chờ cho xương cốt của cự long vừa rơi lả tả xuống đất liền cao hứng kêu lên những tiếng chi chi rất vui vẻ, rồi lại nhanh chóng mượn lực từ những mẩu xương gãy vụng đó mà nhảy dựng lên, bám vào lưng của một con vong linh cự long khác, tiếp tục dùng thủ đoạn cũ, đánh vào các đốt xương của cự long.

Tốc độ leo trèo của một con ky linh hầu quả là nhanh nhẹn, không khác gì lúc chạy nhảy trên mặt đất, hơn nữa lại có thừa khí lực để đánh nát các đốt xương của vong linh cự long trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này khiến cho Phất Lan Khoa và phần đông các sa mạc nhân đều trợn mắt há mồm, không tin nổi một con tam giai ma thú lại có thể làm được việc đó.

Giỏi lắm! Mẹ nó, Tiểu Hắc này, thật là không làm mất mặt của lão tử a. Quả là không uổng đã ăn khá nhiều ma tinh của ta. Diệp Phong nhìn hành động đối phó với vong linh cự long một cách nhanh chóng của Tiểu Hắc mà cảm thấy cao hứng cực độ. Trong lòng nảy ra ý định sẽ tiếp tục cho nó ăn thêm ma tinh.

Thật là đáng hận! Đồ bò sát hạ cấp, ta sẽ bắt các ngươi đem bầm thây ra vạn đoạn. Phất Lan Khoa nhìn hai người bọn Diệp Phong cùng với Tiểu Hắc đang không ngừng trèo lên lưng vong linh cự long đánh đấm mà đay nghiến. Lão vốn có ý định sai thêm một ít vong linh cự long đi giải quyết bọn họ nhanh chóng, đột nhiên lại thấy ở trên giây thừng xuất hiện một đám tinh linh xạ thủ cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu, nhanh chóng bay đến phía hai người bọn Diệp Phong. Bạch vũ điêu vừa đến gần đã phóng ra nhị giai ma pháp “Quanh Minh Tịnh Hóa” vào đám vong linh cự long, còn tinh linh xạ thủ ở trên lưng điêu thì phóng ra những viên đại hắc cầu “Ẩn Hữu Hỏa Tinh” vào đám vonglLinh sinh vật đang giao đấu với các sa mạc nhân.

"Oanh oanh oanh....."

Một trận nổ vang lên, chính là tạc đạn đặc chế của Tư Lược đoàn đang công phá về phía vong linh sinh vật. Đám vong linh sinh vật nổ tan tành, cốt nhục bay tứ tung.

Cái kia.....cái kia như nào có thể, đấy là cái gì? Phất Lan Khoa không thể tin khi nghe thấy tiếng nổ ầm ầm công phá tiêu hủy đi vong linh sinh vật của mình. Thần kinh lão bị đả kích nghiêm trọng, mà phía sau đám sa mạc nhân thấy đột nhiên xuất hiện cứu binh, cũng đều choáng váng, trợn mắt há hốc mồm.

Một trận cương bản tạp địa trầm trọng được triển khai, Kiệt Nã Tư khẽ cười rồi từ không gian giới chỉ phóng ra bốn Truyện Tống Trận, trong nháy mắt, từ Truyện Tống Trận phát ra ánh sáng, Liệt Diễm kỵ sĩ cưỡi Liệt Diễm tiêu phong mã, cầm trong tay phương thiên họa kích, linh ngưu chiến sĩ cầm thiết trụ, bạch lang kỵ sĩ cưỡi tật phong cự lang, trong tay là cương côn, lam y chiến sĩ cầm trong tay đại đao cổ quái là, đây có thể là một tiểu bộ đôi. Phất Lan Khoa hòa sa mạc nhân giật mình nhìn kĩ tới, lại có thêm một nhóm người đáng đối với vong linh sinh vật mãnh liệt triển khai trận bom oanh tạc.

Bọn chúng như thế nào lại có Truyện Tống Trận?! Thần kinh Phất Lan Khoa bị đả kích nghiêm trọng, nhìn thấy địch nhân thông qua Truyện Tống Trận xuất hiện một quân đoàn ma sủng, lão khó có thể tin mới hơn một năm mà tên thanh niên kia lại có một đội quân dũng mãnh như vậy, thoáng giật mình,trong đầu lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất "chạy nhanh."

Đối mặt với năm trung đội của Tư Lược đoàn cùng với tạc đạn đặc chế nhằm đám vong linh sinh vật không biết sợ hãi hay tránh né, gặp địch đều vô tình oanh tạc, cốt nhục bay mù trời.

Phất Lan Khoa nhảy lên lưng vong linh cự long định trốn đi. Diệp Phong đang khoái trí tựa mất hồn, thấy thế khinh thường mắng to: "Ngươi nha, lần trước để ngươi cưỡi vong linh cự long mà trốn thoát, giờ còn dám sử dụng chiêu này với ta ư? Tinh linh trung đội lấy cái mạng chó của tên Vu sư này cho lão tư!"

"Tuân lệnh!" ác thành viên Tinh Linh trung đội nghe khẩu lệnh, bao vậy Phất Lan Khoa đang cưỡi vong linh cự long, ba quả tạc đạn đặc chế phóng xuất.

"Không!"

Phất Lan Khoa không cam lòng hét lên, ba quả tạc đạn đồng thời nổ tung bạo phá vong linh cự long, đồng thời Phất Lan Khoa và vong linh cự long huyết nhục bay tứ tung phối hợp với tiếng kêu không cam lòng của lão làm nên một tình cảnh vô cùng thảm thiết.

Vong linh vu sư tủ vong, trận chiến lập tức chấm dứt, đại địa xuyên sơn giáp kỵ sĩ dẫn đầu toàn bộ sa mạc nhân đi tới Diệp Phong nói lời cảm ơn.

"Vị tiên sinh này đúng là một kiếm sĩ dũng mãnh, lão hủ là sa mạc nhân tộc Kì Qua Nhĩ, tộc trưởng La Ni Kì Qua Nhĩ. Có thể xưng hô ngài như thế nào?" Một sa mạc nhân hơn sáu mươi tuổi da ngăm đen trước tiên tự giới thiệu sau đó cung kính rò hỏi Diệp Phong.

“Tại hạ Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ, Mạt La đế quốc hoàng gia tư lược đoàn trưởng. Vong linh vu sư kia chính là lão cừu nhân. Hôm nay tại đây thuộc hạ của ta phát hiện lão tiến đến quý bộ lạc làm loạn,cho nên đến đây trợ giúp quý bộ lạc tiêu diệt địch nhân!” Diệp Phong mỉm cười khách khí trả lời, hai mắt nhìn trộm tới thừa kỵ đại địa xuyên sơn giáp kỵ trung đội.

“Cảm tạ Lôi Ân đoàn trưởng, bộ lạc Kì Qua Nhĩ trọn đời không quên ơn ngài!” Lai Ni lão thủ lĩnh, biết thân phận của Diệp Phong, lập tức cùng toàn tộc nhân hường về Diệp Phong quỳ xuống thi lễ,với thái độ trinh trọng.

Hắc hắc, trọn đời không quên ơn, lần này thật sự là cứu đúng người. Diệp Phong trước mắt vừa trải qua chém giết với người của năm ngàn sa mạc nhâ, trong lòng vui thầm, khách khí liền bảo bọn họ đứng dậy, khách sáo hướng tới La Ni hỏi sự tình sa mạc tộc nhân. Những Tư Lược đoàn thành viên hỗ trợ sa mạc nhân còn lại dọn dẹp lại sau trận chiến khốc liệt.

La Ni nói cho Diệp Phong biết được gần ngàn năm nay, sa mạc nhân sở dĩ tại đại lục trở nên hiếm thấy, vì bọn họ phát triển lạc hậu, giữa bộ lạc tranh đấu mãnh liệt, tộc nhân số lượng tăng lên chậm ảnh hưởng đến sự hình thành. Hơn nữa các chủng tộc ngoài sa mạc đua nhau tìm kiếm mỹ nhân sa mạc gây nên các bất đồng, tiến đến khó khăn, cũng chính là sự lo âu của họ. Bởi vậy sa mạc tộc nhân các bộ lạc đều đua nhau ra khỏi sa mạc đến các ốc đảo, xây dựng các bộ lạc bí mật, để phòng các bộ lạc còn lại cùng ngoại tộc xâm lược. Kỵ sĩ trung đội đều sở hữu ngũ giai thổ hệ ma thú đại địa xuyên sơn giáp, bọn chúng trước kia ngẫu nhiên tìm được chỗ đại địa xuyên sơn giáp tụ tập nên mạo hiểm đến bắt.

Diệp Phong cùng La Ni đàm luận. Tiểu Hắc tò mò từ Phất Lan Khoa bị đoạn trúng ngón tay nhưng không gây chút tổn hao, lấy vong linh thánh giới màu xám có khắc hình khô lâu, chạy đến chộp trảo vào bên chân Diệp Phong lay động, lộ ra vẻ mặt đòi trả công.

“Khô lâu giới chỉ? Đây là cái gì? Phất Lan Khoa?” Diệp Phong tiếp nhận tử trảo tiểu hắc vong linh thánh giới, nghi hoặc hỏi. Tiểu Hắc cũng không biết đây là giới chỉ gì, chỉ là được thấy những mảnh vỡ, điều này không có gì, cho nên nghe Diệp Phong hỏi xong, căn bản đều không biết trả lời như thế nào.

“Thiếu gia, ngài cầm trong tay giới chỉ đó ở đâu vậy?” Diệp Phong cảm thấy nghi hoặc, Lộ Lộ, Tĩnh Hương, Ba Nhĩ, và Mộng Hinh, ra ngoài mới trở về, thông qua Truyện Tống Trận tới đây. Ba Nhĩ thấy thiếu gia trong tay cầm giới chỉ, lập tức hai mắt mở to hỏi.

“Tiểu Hắc nhặt được từ thi thể của Phất Lan Khoa bên kia.” Diệp Phong chỉ về phía thi thể của Phất Lan Khoa, nhìn Ba Nhĩ tò mò hỏi: “Ngươi có biết lai lịch của giới chỉ này không?”

Ba Nhĩ gãi gãi đầu, nhìn La Ni, rồi kề bên tai Diệp Phong nói nhỏ: “Thiếu gia, theo ghi lại trong Luân Cát ma pháp, vong linh sáo trang một trong những vong linh thánh giới, so với cái giới chỉ này giống hệt nhau!”

Vong linh thánh giới?! Diệp Phong nghe xong liền chấn động, biết cái việc này không thể khoa trương, bèn bỏ vào trong lòng ngực, sau đó đưa tay cao hứng khích lệ Tiểu Hắc. Tiểu súc sinh này rất vui mừng, hưng phấn kêu chi chi khắp nơi.

Sau khi thành viên Tư Lược đoàn sử dụng Truyện Tống Trận làm phương tiện giúp sa mạc nhân thu dọn sách sẽ những đống xương vỡ xong, với lòng hiếu khách La Ni mãnh liệt mời bọn họ đến dự tiệc mừng. Trong lòng Diệp Phong đang thầm để ý đến đại địa xuyên sơn giáp kỵ sĩ của bộ lạc này, dĩ nhiên mừng rỡ tiếp nhận lời mời của La Ni.

Các nơi trong bộ lạc đều được thắp sáng, sa mạc mỹ nhân trong y phục gợi cảm đang biểu diễn ca vũ kỹ. Diệp Phong và La Ni ngồi ở vị trí chủ tọa, sau khi cạn một chén rượu, loại mà La Ni đã cất giữ suốt ba mươi năm, rồi mỉm cười nói: “La Ni thủ lĩnh, người thấy uy lực tạc đạn đặc chế của Tư Lược đoàn ta thế nào?”

“Lợi hại, lợi hại, uy lực có thể so sánh với ma pháp pháo và địa tinh hỏa pháo.” La Ni trả lời thực tâm, vì uy lực của tạc đạn vừa để lại ấn tượng rất sâu trong lòng lão.

“Ha ha ha, La Ni thủ lĩnh, ta có ấn tượng tốt về người. Chi bằng hai thế lực chúng ta kết làm minh hữu đi. Đến lúc đó thì vấn đề về nguồn nước, cùng lương thực thực phẩm bình thường, của các ngài, có thể thông qua Truyện Tống Trận đến Tư Lược đoàn ta mà lấy. Ngoài ra ta còn có cung cấp tạc đạc cho ngài đề chống lại những bộ lạc muốn xâm lược, thậm chí còn giúp ngài tấn công bộ lạc khác!” Diệp Phong cao hứng cười to, bắt đầu đi vào chánh đề.

Sa mạc nhân tộc đối với nguồn nước là một vấn đề, vì thế không thể hưởng dụng nhưng lại hoa quả xa xỉ, thêm nữa bộ lạc Kì Qua Nhĩ thường xuyên bị các bộ lạc khác tập kích . La Ni vừa nghe Lôi Ân đoàn trưởng cường đại muốn kết minh với mình, hơn nữa lại đưa ra nhiều điều kiện tốt, liền lập tức gọi mọi thành viên trong bộ lạc quỳ xuống, đối diện với Diệp Phong vừa cảm kích vừa tôn sùng kính nể, tỏ vẻ nguyện ý cùng Tư Lược đoàn kết minh, nghe mọi sự sai khiến của Diệp Phong!

Diệp Phong nhìn thấy sự quỳ xuống thi lễ của sa mạc nhân tộc, trong lòng cực kỳ cao hứng, vẻ mặt lộ ra vui vẻ. Bởi vì bọn người La Ni hiện giờ đối với hắn là sự cảm kích, cho nên việc mượn dài hạn Đại địa xuyên giáp sơn trung đội thật dễ dàng. Có một chi bộ đội này trong tay, khi chiến đấu hiệu quả sẽ không thể tưởng tượng được, hắc hắc.

Trong lòng Lộ Lộ, Tĩnh Hương, Mộng Hinh tam nữ thấy có thể kết minh hữu với một nhóm hơn năm ngàn người, đều lộ vẻ mặt tươi cười. Đặc biệt là Tĩnh Hương, không nghĩ Diệp Phong chuyên gây chuyện thị phi mà có thể cao hứng khi có được một minh hữu.

## 84. Chương 84 - Thiết Huyết，thâu Tình，tung Tích，ma Nữ

Hai tháng sau trận động đất hiếm thấy, những ý kiến ở khắp nơi trên đại lục này vẫn tiếp tục. Cửu giai băng sương kiếm sĩ Nặc Đốn – Cơ Nỗ đã kiến tạo lại Thiết Huyết học viện ở khoảng đất không ai quản tại biên cảnh phía tây vùng bắc bộ Thiên Vũ đế quốc và phía tây bắc tinh linh vương quốc. Việc này lại tạo nên một làn sóng bàn tán. Vốn bởi vì ma thú hoành hành không cách nào tiến gần Thiết Huyết học viện, vì thế những thanh niên có chí nhao nhao chuẩn bị tham gia khảo hạch của học viện, trở thành một Thiết Huyết đệ tử!

Trong số các quan viên hoặc quý tộc của các nước trên đại lục có rất nhiều người từng tốt nghiệp ở Thiết Huyết học viện. Vì thế cái việc bồi dưỡng nhân tài này, các nước sẽ không gây khó dễ hay can thiệp vào.

Giải đất ở không người quản ở biên cảnh phía bắc Thiên Vũ đế quốc và phía nam tinh linh vương quốc có diện tích không lớn lắm. Trước đây, hằng năm đều có vài dong binh đoàn chính quy và vài thương nhân đàng hoàng chọn nơi đây là điểm giao dịch nhỏ. Trải qua mấy chục năm phát triển, nơi này tập hợp những dong binh ưu tứ và những thương nhân đành hoàng, trở thành Dong Binh Thương Thành. Thiết Huyết thành của Thiết Huyết học viện được xây dựng ở đây, dĩ nhiên hai thành này sẽ trở thành láng giềng của nhau.

Cũng may dong binh và thương nhân trong Dong Binh Thương Thành đều biết Thiết Huyết học viện không phải nhã nhặn gì, cho nên tại biên cảnh hai nước cũng an phận thủ kỷ. Nếu không, tại nơi không có người quản này, thân tại biên cảnh hai đại quốc gia cũng không khác gì bên mép cọp. Dù sao nơi này không phải là Hỗn Loạn hoang nguyên biên cảnh của tám nước, những thế lực phạm tội không thể không úy kị, khoa trương hoành hành. Ở đây Thiên Vũ, tinh linh lưỡng đại đế quốc có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Cho nên đừng nói Dong Binh Thương Thành không bất mãn với Thiết Huyết học viện, dù có đi nữa thì cũng không dám làm loạn ở biên cảnh hai nước này.

Từ khi bộ lạc Kì Qua Nhĩ kết minh cùng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, cuộc sống tất cả cư dân trong bộ lạc đều được tốt lên. Bọn họ có thể không cần phải tiết kiệm nguồn nước sạch, mỗi ngày hưởng dụng những loại hoa quả, rau cải mà trước kia mơ ước cũng không có được. Nếu bọn họ thích, thậm chí có thể dùng cái Truyện Tống Trận mà đoàn trưởng đại nhân để lại, để đến hải biên trú địa của Tư Lược đoàn mà bơi lội vui chơi!

Nếu trước đây hoa quả rau cải là những đồ xa xỉ đối với sa mạc nhân, còn thức ăn đặc biệt là hải sản, thì đối với bọn họ chỉ nằm trong trí tưởng tượng mà thôi. Khi thủ lĩnh sáu mươi tuổi La Ni lần đầu tiên được thấy đại hải, thì vui mừng đến nỗi phải khóc. Bây giở tất cả cư dân bộ lạc Kì Qua Nhĩ đều đới với Diệp Phong tràn ngập cảm kích!

Đối với sự cảm kích mình của sa mạc nhân, trong lòng Diệp Phong đang thích thú. Nghĩ lại lời của Tĩnh Hương: “Có đôi khi cho đi, sẽ thu lại nhiều niềm vui hơn.” Quả thật là rất có đạo lý.

Dựa vào sự quan hệ tốt với sa mạc nhân, Tư Lược đoàn cũng hưởng nhiều cái lợi không tưởng. Diệp Phong thu dụng trung đội kỵ sĩ Đại địa xuyên sơn giáp, rồi đổi tên thành trung đội đại địa kỵ sĩ, do nhi tử của La Ni, người ngày trước chiến đấu dũng mãnh cùng vong linh sinh vật, cũng là sa mạc tráng hán mạnh nhất, Thụy Ân – Kì Qua Nhĩ, tiếp tục đảm nhiện chức trung đội trưởng.

Đồng thời năm ngàn sa mạc nhân của bộ lạc Kì Qua Nhĩ cũng đến ở trong Tư Lược đoàn. Sau đó bọn họ chủ yếu theo Mạn Nỗ Ai Nhĩ và chú tạo trung đội để chế tạo tạc đạo đặc chế của Tư Lược đoàn, cũng hỗ trợ về việc khai thác quáng mạch. Không như trước kia vì thức ăn nước uống mà phiền não!

Khả năng kinh doanh của Mộng Hinh không làm Diệp Phong thất vọng. Những chiến lợi phẩm không cần thiết của Tư Lược đoàn toàn bộ bán đi, rồi mua về những nguyên liệu tinh thiết cần để chế tạo trọng trang khải giáp. Mộng Hinh chỉ với năm phần trăm số kim tệ có được từ việc bán chiến lợi phẩm, đã mua được đầy đủ những nguyên liệu tinh thiết để chế tạo trong trang khải giáp.

Giới chỉ được Tiểu Hắc lấy từ tay Phất Lan Khoa, Ba Nhĩ sau khi đã kiểm tra, xác định nó chính là vong linh sáo trang, một trong những vong linh thánh giới. Bởi vậy từ đó có thể nhận ra rằng, Phất Lan Khoa đầu tiên đã dùng nó để gọi vong linh sinh vật, rồi để bọn chúng vào trong vong linh không gian.

Diệp Phong không coi trọng cái vong linh thánh giới giúp giảm tiêu hao một nửa tinh thần lực khi phóng vong linh ma pháp. Bởi vì ở Tư Lược đoàn này chỉ có Ba Nhĩ là đang học tập để trở thành vong linh Vu sư, hơn nữa không muốn bị Quang Minh giáo đình phát hiện, nên không thể công khai sử dụng vong linh ma pháp.

Mặc dù chỗ tốt chưa thể dùng đến, nhưng Diệp Phong với cái không gian tồn trữ vô hạn của vong linh thánh giới, thì cũng thập phần thích thú. Đeo nó vào rồi đem hai cái không gian giới chỉ bỏ vào trong không gian vô hạn của vong linh thánh giới. Đợi đến khi Ba Nhĩ có thể sử dụng vong linh ma pháp, sẽ nhượng lại giới chỉ cho y.

Có được nhiều không gian thủy tinh, Mạn Nỗ Ai Nhĩ và bọn ải nhân Lạc Tư vừa chế tạo khải giáp, vừa làm không gian giới chỉ rộng khoảng ba mươi thước vuông theo sự phân phó của Diệp Phong cấp cho mỗi cá nhân trung đội trưởng.

Sau khi liên minh với bộ lạc Kì Qua Nhĩ, Tư Lược đoàn của Diệp Phong cũng trở thành một thế lực loại trung, có thể dựa vào thu nhập thông qua việc buôn bán. Giờ đây với nguồn lực dồi dào, đủ để duy trì Tư Lược đoàn và cuộc sống năm ngàn sa mạc nhân. Tuy nhiên hắn không thể ngừng việc đánh cướp và buôn bán.

Quan niệm tình ái của sa mạc nhân cũng phóng túng, lại thêm bộ lạc Kì Qua Nhĩ nữ nhiều nam ít, âm thịnh dương suy, làm cho nhóm sắc lang Khải Đặc, Ai Đức hưởng được diễm phúc lớn. Chỉ cần sa mạc mỹ nhân nguyện ý, bọn họ có thể một phen hưởng thụ mỹ nhân dị tộc.

Ba vị đoàn trưởng phu nhân của Tư Lược đoàn bây giờ đều quản lý riêng một việc. Lộ Lộ phụ trách quản lý thị nữ. Tĩnh Hương phụ trách việc phân công hằng ngày. Mộng Hinh phụ trách tài vụ, những thu chi đều được nữ nhân giỏi kinh thương này ghi chép đầy đủ. Diệp Phong không cần phí tâm. Sổ sách giao cho Tĩnh Hương đã được Mộng Hinh rút bớt hai phần mười số thu nhập thật của Tư Lược đoàn.

Trong nhà có ba ái thê tương lai đảm đang hỗ trợ, bên ngoài còn có một tình phụ phong tao tiêu hồn, Diệp Phong tận hương cái cuộc sống dễ dàng này, mặt mày cả ngày hiện lên vẻ hạnh phúc. Chỉ là hiện nay không có mục tiêu để đánh cướp, Diệp Phong bèn tạo ra muôn vàng lý do để đi ra ngoài, mà đến Đế Na hưởng thụ.

Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn của Đế Na không có thói quen ở lâu tại một nơi nào, hiện tại đang bắt đầu hướng Thiên Vũ đế quốc mà đi. Với những sung sướng vô hạn cho chính mình, tiểu tình nhân đã giải khai những u buồn trong lòng mình, trong lòng Đế Na đã có tình ái. Những tin tức có lợi cho tình nhân nghe được từ trong miệng của khách khứa, nàng liền lập tức báo lại. Làm cho Diệp Phong hiểu được tâm ý của nàng!

Đang lúc hoàng hôn, Diệp đại đoàn trưởng thừa dịp Mộng Hinh đã ra ngoài, còn Tĩnh Hương thì đang lo công việc, thông qua Truyện Tống Trận mà tìm đến tình phụ phong tao của hắn.

Diệp Phong gần đây thường tìm đến Đế Na vào hoàng hôn, bởi vậy khi đến giờ này, thì Đế Na đang ngóng trông tình nhân đến chưa. Khi tình nhân của nàng đã đến, thì lập tức nhảy khỏi giường đưa đầu nằm trong lòng ngực của tình nhân, giọng yêu thương pha chút hờn dỗi: “Tử quỷ, hôm qua sao chàng không đến? Làm hại nhân gia ngóng trông hết một ngày!”

Hôm qua Diệp Phong không đến, Đế Na đoán chắc hôm nay hắn sẽ đến, nên đặc biệt mặc một bộ đồ gợi cảm. Áo bó sát liền quần ngắn màu hồng lộ vai, phía trước là bộ ngực đầy đặn, đùi bạch ngọc dài bị che phủ một mảnh vải hồngm vẻ đẹp gợi cảm này càng thêm mê người. Thấy vậy Diệp Phong nuốt nước miếng, hai tay vòng sau lưng ôm nàng, rồi len vào trong y phục mà tận tình hưởng thụ cảm giác không thể nào quên này. Hắn phát hiện nàng không có mặt đế khố, trên miệng hắc hắc mỉm cười: “Xem ra đại mỹ nhân của ta đang nôn nóng, ngay cả khố cũng không có mặc vào. Ta chỉ mới không đến một ngày, mà nàng không nhịn được. Nếu ta vĩnh viễn không đến, thì chắc không phải chết vì không thoải mái sao?!”

“Hừ, chàng nếu không đến nữa, ta có xuống dưới đó cũng tặng chàng vài cái sừng!” Đế Na đang áp trên ngực của Diệp Phong, để cho hắn ôm và hưởng thụ sự vuốt ve của hắn, từ miệng phát tiếng đùa cợt hờn dỗi.

Tính dục của Đế Na rất cao, khi lên cao rồi không thể khống chế mình được. Nhưng như vậy không nói nàng là dâm tiện. Thật ra nàng hiện giờ cũng giống nhưng nữ nhân trung trinh, đã có Diệp Phong rồi sẽ không nghĩ đến người khác nữa. Mấy ngày hôm trước có vài vị khách chẳng biết tốt xấu mà đùa giỡn nàng, liền bị nàng một kiếm đâm xuyên tim chết tại chỗ. Dù sao nàng cũng được tình nhân bảo hộ, chỉ cần không phải là người của thế lực lớn, nàng hoàn toàn có thể trừng phạt những nam nhân bất kính đối với nàng.

“Cáp, nàng lẳng lơ thực, lại muốn cho lão tử mọc sừng, xem ra phải để cho nàng xin tha mới thôi!” Diệp Phong mỉm cười không ngừng, bế Đế Na đặt lên giường, hai chân chống lên. Trên giường hiện ra cái mông tròn trịa căng mộng, tay vỗ vỗ vài cái, rồi cởi quần mình ra, xong lại vén cái quần ngắn của nàng lên, trực tiếp nắn bóp cái mông phì mĩ, đẩy người vào khu cấm địa của nàng, liên tục thúc vào, tay thì từ từ len đến trước ngực nàng mà tận tình hưởng thụ mĩ nhục.

Diệp Phong đã sớm thấu hiểu tính cách của Đế Na, biết rõ là nàng sẽ không bao giờ phản bội mình. Bất quá hai người đang ở chung một chỗ, nói chuyện với lời lẽ có phần thô tục, bởi vì như thế sẽ làm cho họ thêm hưng phấn hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Đế Na bị tình nhân đặt nàng nằm sấp trên giường, biết rõ tình nhân đang muốn hưởng thụ cái ngọc đồn và tiếng rên rỉ phong tao của nàng. Bởi vậy khi khoái cảm vừa đến, nàng liền quên đi sự đàng hoàng, mà bắt đầu nghênh tiếp, rên rỉ đầy khêu gợi!

“Thiếu gia….. tinh linh trung đội đã phát hiện ra tung tích của U Nguyệt Nhi!”

Khi lúc Diệp Phong hai tay sốc nàng lên, muốn nàng đổi tư thế để có thể thân người đâm sâu vào mông của nàng hơn, rồi công kích điên cuồng khiến nàng lên đến cao triều đầu tiên, thì Lộ Lộ từ Truyện Tống Trận xuất hiện, nhìn thiếu gia đang tiêu hồn cùng Đế Na, mặt ngượng ngùng mở miện bẩm báo.

“Đã phát hiện được tung tích của U Nguyệt Nhi ư?” Diệp Phong nghe xong hai mắt lập tức sáng lên, đình chỉ động tác công kích vào cấm địa của Đế Na, rồi ôm nàng lâu trong lòng ngực, hôn một cái, và tạ lỗi: “Đại mỹ nhân, ta bây giờ có việc phải trở về, ngày mai sẽ quay lại tìm nàng!”

“Ờ, đi đi, ai biểu thiếp chỉ là tình nhân mà thôi!” Đế Na đang cố che đây vẻ mặt còn dư âm của sự sung sướng, nhìn hình dáng tạ lỗi của tình nhân, giọng ôn nhu có chút u oán và gật đầu đồng ý. Diệp Phong trao cho nàng một cái hôn sâu, rồi mang Lộ Lộ đi vào Truyện Tống Trận.

U Nguyệt Nhi? Có lẽ là nữ nhân của Lôi Ân. Ai, nữ nhân của chàng thật là nhiều. Đế Na ngồi trên giường, sau khi sự sung sướng lên đến đỉnh, trong đầu một thoáng có ý tiếc nuối.

Diệp Phong và Lộ Lộ thông qua Truyện Tống Trận trở về trú địa bí mật. Thu hồi Truyện Tống Trận, rồi đi vào đại sảnh của trú địa bí mật. Kiệt Nã Tư lập tức báo lại. U Nguyệt Nhi đang ở ngư thôn Khắc Lộ Tây, cách vùng này năm trăm dặm về hướng đông.

“Đừng nói cho thiếp là chàng muốn nàng ta trở về!” Tĩnh Hương hiện giờ đã trở thành nữ nhân của Diệp Phong, nhưng mà sự việc lúc trước do U Nguyệt Nhi gây ra đã khiến cho nàng có điểm phản cảm. Thấy Kiệt Nã Tư báo lại, thì lập tức mở miệng biểu lộ cảm xúc.

Khi Mộng Hinh trở thành nữ nhân của Diệp Phong, cũng biết sự việc của U Nguyệt Nhi, tự nhiên cũng không hi vọng có thêm một nữ nhân cùng chung chồng với mình. Lúc này nàng đang lôi lôi kéo kéo cánh tay của Diệp Phong, mắt phượng nhìn chằm chằm hắn, biểu thị không muốn hắn đi gặp mặt!

Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương và Mộng Hinh, nhíu mày rồi nói thẳng: “Tiểu nương bì U Nguyệt Nhi này đã gây ra nhiều chuyện cho ta, lại rất khó khăn mới tìm được nơi nàng ta ở. Ta phải đi bắt nàng ta trở về, để từ đó biết rõ nội tình của Hắc Ám giáo đình. Để ta khỏi phải mất công tìm kiếm khắp nơi, và cũng không biết thế lực khác như thế nào!”

“Được rồi, thiếp đi với chàng. Chỉ cần chàng không thu nhận ả ta, thì chàng làm sao thì tùy chàng!” Mộng Hinh thấy được thần thái hiếm khi nghiêm nghị của Diệp Phong, khẩu khí có chút hòa hoãn. Tĩnh Hương thấy vậy cũng muốn đi theo. Diệp Phong lúc này dẫn Lộ Lộ, Tĩnh Hương, Mộng Hinh cùng với Kiệt Nã Tư thông qua Truyện Tống Trận mà đi đến nơi trung đội tinh linh đang đợi, cách không xa ngư thôn Khắc Lộ Tây.

Lúc này trời hoàng hôn bắt đầu tắt, đêm tối đến, U Nguyệt Nhi và nãi nãi Ny Lộ đang ở trong tiểu viện mà dùng cơm tối. Diệp Phong dẫn ba nữ nhân cùng trung đội tinh linh, thôn dân giật mình chạy đến biệt viện của nãi nãi Ny Lộ. U Nguyệt Nhi nhìn thấy Diệp Phong, kinh hoảng làm rơi chén cơn xuống đất.

Nãi nãi Ny Lộ nhì bọn người Diệp Phong ở ngoài biệt viện, bắt gặp thần tình khẩn trương của U Nguyệt Nhi, nghĩ rằng đối phương đến để gây phiền toái cho nàng, nếu không U Nguyệt Nhi sẽ không khẩn trương như vậy. Bà liền đứng dậy nhìn Diệp Phong, người dẫn đầu, mà nói lớn: “Vị tiên sinh đến nhà lão có việc gì?”

Diệp Phong nhìn thoáng qua nãi nãi Ny Lộ, rồi không để ý đế vị lão nhân này, quay sang phía U Nguyệt Nhi cười lạnh: “ Thị nữ U Nguyệt Nhi của ta, nàng cũng giỏi thật, lại biết làm đánh ngất Tĩnh Hương và Lộ Lộ, lấy cắp Quang Minh bạch vũ điêu để chạy trốn. Hay, hay, thật là thông minh!”

U Nguyệt Nhi nghe giọng cười lạnh của Diệp Phong xong, không nhịn được khẩn trương rùng mình một cái. Nãi nãi Ny Lộ từ lời nói của Diệp Phong thì càng thêm khẳng định đó là phiền toái của U Nguyệt Nhi, lập tức không khách khí quát: “Tiểu tử ngươi một chút lễ phép cũng không có sao? Mời ngươi lập tức rồi khỏi chỗ này!”

“Ny Lộ nãi nãi, người nên vào nhà trước đi, ngàn vạn lần đừng đắc tội đến người này!” U Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu, để ổn định lại trạng thái khẩn trương, rồi đứng dậy bảo nãi nãi Ny Lộ vào trong nhà. U Nguyệt Nhi đã sớm không muốn sống nữa, bây giờ bị cầm thú nam tước tìm được, nàng chuẩn bị chấp nhận mọi sự xử lý, nhưng không muốn làm liên lụy đến Ny Lộ nãi nãi.

“Nguyệt Nhi, con sợ gì chứ? Chẳng lẽ bọn chúng dám ở thôn này gây rối sao? Cho dù ta có cho phép, bọn thôn dân cũng sẽ không cho phép!” Ny Lộ nãi nãi kiên trì muốn đứng cùng một trận tuyến với U Nguyệt Nhi, không thể để bất cứ kẻ nào khi phụ U Nguyệt Nhi.

“Đúng, chúng ta không cho phép bọn họ làm thương tổn đến Nguyệt Nhi cô nương!”

Trong thôn đột nhiên xuất hiện ba vị tuyệt sắc mỹ nhân và một đám tinh linh mỹ nữ, cư dân trong thôn bị hấp dẫn mà đến đây. Những nam nhân trong thôn này đều đoàn kết, khi thấy đối phương tìm đến U Nguyệt Nhi, người mà họ khát vọng theo đuổi, để gây phiền phức cho nàng, thì lập tức không khách khí trừng mắt lên.

Diệp Phong nhìn thấy thanh âm của đám thanh niên này, tay phải liền xuất một chiêu kim cương quyền. Phía trước nổ một tiếng rồi để lại một cái hố to, đôi mắt đầy sát ý, âm thanh lạnh lùng: “Không muốn chết thì cút đi cho ta!”

Cư dân trong tiểu ngư thôn này thấy qua võ công cao cường như thế, một nửa số người nhất thời bị hù dọa kinh hoảng chạy trốn. Số còn lại thì khẩn trương vô cùng, nhưng vì không đành lòng để một U Nguyệt Nhi thiện tâm bị khi dễ, và cũng muốn theo đuổi U Nguyệt Nhi, cho nên nhất quyết không rời đi.

“Ngươi đường đường là một đại nam nhân mà lại khi dễ một nữ tử nhu nhược như Nguyệt Nhi ư? Trước kia là các ngươi đuổi giết nàng ta phải không? Các ngươi đã hại nàng ta phải sảy thai, lại còn không buông tha nàng ta, phải chăng muốn bức tử nàng ta?” Trong lòng Ny Lộ nãi nãi nóng như lửa đốt, tưởng Diệp Phong là bọn đã đuổi giết U Nguyệt Nhi.

Đuổi giết?! Sảy thai!? Bọn người Diệp Phong nghe Ny Lộ nãi nãi nói xong, tất cả đều giật mình không tưởng được.

“Ny Lộ nãi nãi, người đừng nói nữa. Hắn không phải là người đã đuổi giết con. Hắn chính là phụ thân của hài tử đó. Ngàn vạn lần đừng trêu chọc đến hắn, hắn có thể sẽ giết người!” U Nguyệt Nhi giọng lo lắng khuyên bảo Ny Lộ nãi nãi đừng đắc tội với Diệp Phong, rồi xoay người về phía đối diện với Diệp Phong mà thỉnh cầu: “Lôi Ân nam tước, mọi sai lầm đều do lỗi của ta, xin ngài hãy tha cho bọn họ!”

Ny Lộ nãi nãi nghe nói Diệp Phong là nam nhân làm cho U Nguyệt Nhi hoài thai, trong lòng càng thêm căm tức. Hoàn toàn không màng đến nguy hiểm đối phương sẽ giết mình, chỉ vào Diệp Phong mắng: “Ngươi ngay cả trách nhiệm của nam nhân cũng không có. Lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi hay sao? Làm Nguyệt Nhi hoài thai với ngươi, rồi bỏ rơi nàng ta. Để nàng thai phụ này bị người xấu đuổi giết đến trọng thương mà sảy thai. Bây giờ ngươi lại còn khi phụ nàng. Ta….. ta liều mạng với ngươi!”

Càng nói càng tức giận, Ny Lộ nãi nãi liền cầm chén cơm định ném vào Diệp Phong, cũng may U Nguyệt Nhi đứng dậy ngăn cản lại “Ny Lộ nãi nãi, con cầu xin người. Người đừng nói gì thêm nữa. Người sẽ mất mạng đó.”

U Nguyệt Nhi đã có hài tử với ta? Bị người khác đuổi giết mà sẩy thai?! Diệp Phong giật mình nhìn U Nguyệt Nhi. Hắn cơ hồ không thể tưởng tượng được. Trước kia hắn muốn lưu mầm móng trên người Lộ Lộ, nhưng Lộ Lộ không hoài thai. Hiện giờ U Nguyệt Nhi đã từng mang hài tử của hắn.

Lộ Lộ, Tĩnh Hương, Mộng Hinh cùng phần đông tinh linh mỹ nữ nhìn thấy hình dáng đáng thương của U Nguyệt Nhi, nghĩ đến việc nàng mang trong người hài tử của Diệp Phong, lại bị người khác đuổi giết đến nỗi phải sẩy thai, rồi tuyệt sắc mỹ nhân này trôi đến tiểu ngư thôn, và ở lại đây. Tất cả không nhịn được đều có cảm giác đồng cảm với nàng ta.

Diệp Phong nhìn hình dáng đáng thương của U Nguyệt Nhi. Lửa giận trong lòng đối với nàng đã bớt đi rất nhiều. Nghĩ đến cái việc hài tử của mình bị người khác hại chết khi còn trong bụng mẹ, trong lòng lại nổi lên ngọn lửa hận thù. Hắn đi đến trước U Nguyệt Nhi, nhẹ giọng nói: “Nói cho ta biết ai đã đuổi giết nàng!”

“Là…... Là Hắc Ám giáo đình!” U Nguyệt Nhi không dám nhìn thẳng Diệp Phong, cúi đầu trả lời nhỏ. Nàng không quan tâm tính mạng của nàng, chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Ny Lộ nãi nãi.

“ Hắc Ám giáo đình? Nàng không phải là hỗn huyết nhân của ma tộc và nhân tộc sao? Sao bọn họ lại đuổi giết nàng?” Diệp Phong vẫn còn nghi ngờ bèn hỏi. Làm Ny Lộ nãi nãi đang bên cạnh U Nguyệt Nhi giật mình, rồi nhìn về phía nàng ta.

“ Xin lỗi Ny Lộ nãi nãi, Nguyệt Nhi đã dối người…..” U Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt rung rẩy giật mình của Ny Lộ nãi nãi, nước mắt từ hai mắt chảy ra. Rồi sau đó từ từ thuật lại chuyện mình qua lại Hắc Ám giáo đình nhưng không đối xử bất công. Giáo hoàng muốn nàng phá thai để tặng nàng cho hồng hồ nhân. Nàng không chịu cho nên đã trốn đi, và bị đuổi giết, tiếp theo là những sự việc này.

“Nguyệt Nhi đừng khóc. Nãi nãi không trách con. Cho dù con có huyết thống ma tộc, con cũng là một vị cô nương tốt!” Ny Lộ nãi nãi nghe U Nguyệt Nhi thuật lại những việc đã trải qua. Trong lòng bà biết nàng đã gánh chịu đau khổ hơn của bà trước đây rất nhiều, nên không nổi giận với nàng, rồi ôm nàng trong lòng mà an ủi.

Diệp Phong nhìn U Nguyệt Nhi đang rơi lệ kể về những sự việc đau khổ sau khi rời khỏi Tư Lược đoàn, cảm giác phải có trách nhiệm với việc này. Lại nghĩ nàng đã từng mang hài tủ của hắn, không chịu lấy người khác, lửa giận đối với nàng còn sót lại cũng biến mấy hết. Quay đầu lại thì nhận ra sự đồng cảm của Tĩnh Hương và Mộng Hinh, cùng với những giọt nước mắt của Lộ Lộ, Diệp Phong nghĩ một chút, rồi nhìn U Nguyệt Nhi mà nói: “Theo ta trở về Tư Lược đoàn nha, nói đó mới chính là nhà của nàng!”

## 85. Chương 85 - Oanh Tạc Hắc Ám Giáo Đình

Sáng sớm, tại cái khe phía sau sơn mạch Trác Lạc Tư, đại sảnh nghị sự của Hắc Ám giáo đình, Tắc Tư tâm tình không tốt đang ngồi trên bảo tọa của giáo hoàng, nghe thủ hạ bẩm báo việc của Hắc Ám cửu kiếm vệ và Tu Đặc đã không tìm được tung tích của Lôi Ân và U Nguyệt Nhi. Cơn giận bốc lên cao cùng cực, đại phát một trận lôi đình. Lão truyền lệnh, hạn cho bọn chúng một tháng nếu không thể tìm được tung tích thì mang đầu của bọn chúng đến đây!

Vì phải tìm kiếm Lôi Ân và U Nguyệt Nhi, dường như Tắc Tư đã phái tất cả thám tử và mật thám của Hắc Ám giáo đình, thế nhưng lại không thể tìm được tung tích của đối phương. Điều này làm lão rất điên tiết. Theo tin mới nhất của Hắc Ám cửu kiếm vệ báo lại, trong hai ngày đã thấy ra Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn xuất hiện ở vùng ven biển phía đông đại lục và vùng biển tây bộ. Điều này thật là hoang đường. Thân là đọa lạc thiên sứ, Tắc Tư còn có cửu giai thực lực, chưa từng nghĩ đến khả năng nội trong hai ngày bay từ vùng ven biển phía đông đại lục đến vùng ven biển phía tây. Lão cho rằng Hắc Ám cửu kiếm vệ vì sợ tội mà viện cớ.

Khi Tắc Tư hạ mệnh lệnh, tại khoảng đất trống của đỉnh núi cao nhất của Trác Lạc Tư sơn mạch, Diệp Phong miệng đang ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, khoác lên một chiếc áo choàng màu đen, đang một mình quan sát địa thế phía dưới. Hắn rít vào thật sâu, rồi miệng nhả khói ra, nhìn vào phía sau sơn mạch, trong mắt tràn ngập tia hung ác.

Từ khi tìm được U Nguyệt Nhi, mang nàng về Tư Lược đoàn, biết được nơi khai thủy của Hắc Ám giáo đình, Diệp Phong chuẩn bị mọi việc để giáo huấn Hắc Ám giáo đình một phen. Đầu tiên là vì cái chết thảm của hài tử còn chưa chào đời, sau đó là muốn nhân cơ hội để xem thân thủ của cái gã Hắc Ám giáo hoàng chó má kia ra sao. Do cao thủ và thành viên của Hắc Ám giáo đình hiện giờ rất đông, cho nên Tư Lược đoàn không thể tiêu diệt hết toàn bộ được.

U Nguyệt Nhi tại ngư thôn Khắc Lộ Tây nghe Diệp Phong nói, Tư Lược đoàn mới là nhà của mình. Nàng tưởng là nàng đã nghe lầm. Nàng không thể tin được Diệp Phong không những không giết nàng, mà còn muốn dẫn nàng về Tư Lược đoàn. Lúc ấy nàng nghĩ Diệp Phong sẽ tiếp tục ngược đãi nàng. Sau khi nàng ôm Ny Lộ nãi nãi và tạm biệt thôn dân, để tránh cho mọi người không bị liên lụy vì nàng, rồi đi theo Diệp Phong về Tư Lược đoàn, chuẩn bị tự kết liễu sinh mạng của mình.

Song, chỉ có điều, sau thời gian nửa tháng từ lúc khi nàng trở lại Tư Lược đoàn, Diệp Phong không nhưng không có ngược đãi nàng, mà còn nói với nàng những lời khó quên: “Vì hài tử, ta sẽ không tính toán việc trước kia với nàng. Nhưng nàng một ngày là thị nữ của ta, thì cả đời sẽ là thị nữ của ta. Tư Lược đoàn là nhà của nàng, ta là nam nhân duy nhất của nàng. Nàng có thể không thích ta, nhưng không được để cái ý nghĩ không màng sống chết trong đầu mãi, nếu không nàng sẽ phải hối hận, thậm chí còn hại chết rất nhiều người. Hãy vui vẻ mà sống, đối với ta chân thật, theo Lộ Lộ mà học hỏi. Nàng ta không thông minh, lại cũng không có chủ kiến, nhưng là người mà ta thương yêu nhất. Lúc trước ba người chúng ta hàng đêm ngủ chung, nàng cũng đã cảm nhận được tình cảm của ta dành cho nàng ấy. Nếu thật tâm làm nữ nhân của ta, ta sẽ cho nàng hạnh phúc vĩnh viễn.”

Đối mặt với nam nhân từng xem mình như thứ đồ chơi, lại có thể nói ra cái ý nghĩ không muốn sống trong đầu mình, giọng điệu vừa bá đạo uy hiếp, vừa ôn nhu thuyết phục. Trong đầu U Nguyệt thật sự rất mâu thuẫn. Nghĩ lại, hắn nói hắn là nam nhân duy nhân của mình, còn thêm an nguy của Ny Lộ nãi nãi và những đêm ngủ chung của ba người, hằng đêm U Nguyệt Nhi ấp ủ những tâm tình phức tạp, rồi bỏ đi ý nghĩ không muốn sống trong đầu của mình.

Lộ Lộ không còn trách cứ U Nguyệt Nhi. Tinh Hương và Mộng Hinh cùng vì thấy U Nguyệt Nhi đáng thương, khi Diệp Phong muốn dẫn nàng ta về Tư Lược đoàn, dù có một chút không vui, nhưng không mở miệng phản đối. Dù sao U Nguyệt Nhi đã từng mang cốt nhục của Diệp Phong, Diệp Phong phải chăm sóc nàng ta, làm tròn bổn phẩn của một nam nhân. Nhưng không biết sẽ có thêm bao nhiêu “tỷ muội” trong tương lai nữa?

Khó xử thật, Tĩnh Hương và Mộng Hinh muốn tụ tập tứ nữ lại, đối mặt với Diệp Phong mà nói ra ý nghĩ đó. Nhưng nên nói làm sao, khi họ không muốn vậy. Còn khi kết quả không như ý thì phải làm sao. Đó là những điều mà các nàng lo lắng!

“Đoàn trưởng, sáu trung đội chủ lực đã chuẩn bị xong tạc đạn, bây giờ có hành động chưa?” Kiệt Nã Từ từ Truyện Tống Trận đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Phong, cung kính thỉnh lệnh của đoàn trưởng

“Lập tức triển khai kế hoạch. Nhớ kỹ phải nhanh chóng ném hết tạc đạn cho lão tử. Cho bọn chó dưới kia bị nổ chết hết!” Diệp Phong hung ác rút cây thuốc ra khỏi miệng, rồi chính sắc hạ lệnh.

“Vâng!” Kiệt Nã Tư ứng thanh lĩnh mệnh, lui vào Truyện Tống Trận. Trong nháy mắt đã quay trở lại, dẫn đám tinh linh xạ thủ cưỡi bạch vũ điêu bay đến mục tiêu, cùng lúc mở ra ba cửa Truyện Tống Trận khác. Thoáng chốc, thành viên năm trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lanh, lôi đình, đại địa xuất hiện tay không ở bên trái mục tiêu, lưng đeo một rổ tre đựng vài quả tạc đạn.

Gần tọa lạc Hắc Ám giáo đình, chỉ có mười mấy tên thám tử có huyết thống của hắc ám tinh linh và nhân tộc đang ẩn núp canh chừng, thấy đột nhiên có một nhóm người lạ mặt thông qua Truyền Tống Trận xuất hiện ở bên trái, thì lập tức thổi còi báo động.

“Các huynh đệ, đoàn trường lệnh, mau chóng thả hết những quả tạc đạn, để nổ chết hết bọn chó kia.” Bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư, nghe quân địch báo còi cảnh giới, thì lập tức truyền lại chỉ thị của đoàn trường cho năm trung đội còn lại.

“Ta khinh, việc này cần ngươi nói sao. Các huynh đệ, hãy báo thù cho nhi tử của lão đại!”

“Khải Đặc, sao ngươi biết là nhi tử? Sao không là nữ nhi?”

“Mẹ Ai Đức ngươi, miệng ngươi toàn nói nhảm. Thôi bỏ qua, cẩn thận bổn kỵ sĩ cho ngươi nếm thủ tạc đạn bây giờ!”

“Mẹ kiếp…..”

Theo hai tên bại hoại Khải Đặc và Ai Đức vừa đi vừa tán dóc, thành viên sáu trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn đã đến đúng vị trí của U Nguyệt Nhi nói, rồi nhanh chóng lấy tạc đạn trong rổ ra mà ném.

Tiếng nổ oanh long oang long, lấn áp tiếng báo động của thám tử cảnh giới cho Hắc Ám giáo đình. Nhưng mà khi các thành viên của Hắc Ám giáo đình thấy tạc đạn trên trời rơi xuống, đã nổ và tàn phá một phần, căn bản không cần cảnh giới, cũng biết là bị địch nhân tập kích

“Sao lại thế này? Cái quái gì lại nổ to thế?!”

Thành viên giáo đình đang ở đại sảnh cùng thương lượng với giáo hoàng Tắc Tư, nghe được bên ngoài có tiếng nổ lớn, làm cho cả đại sảnh chấn động, trong lòng khó chịu. Lão tưởng Quang Minh giáo đình đã tìm được nơi này, liền nhíu mày hướng ra phía bên ngoài điện mà hỏi.

Một gã Hắc Ám kỵ sĩ nhanh chóng chạy vào, rồi bẩm báo lại cho Tắc Tư. Đột nhiên vài trái tạc đạn bay vào đại sảnh, phát nổ tung tóe. Mọi người ở đây đều kinh hãi tránh né, một ít người không tránh kịp chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết, chứng tỏ đã chết.

Tắc Tư thấy xung quanh là một mớ hỗn loạn, không thể hỏi lại thuộc hạ, chỉ nghe tiếng nổ oanh oanh, liền tung hai cánh bay ra ngoài đại sảnh, để quan sát tình hình. Hiện tại nơi đây, toàn bộ vị trí trong phạm vi của Hắc Ám giáo đình đền bị oanh tạc, lửa lớn cháy khắp nơi, phòng ốc thì sập đổ, thành viên kêu la thảm thiết, trên mặt chỉ nét khổ sở. Tình cảnh hiện tại thật điêu tàn!

Cái này, cái này hình như là pháo đoạn của địa tinh hỏa pháo trong truyền thuyết?? Chẳng lẽ địa tinh lại đến tấn công giáo đình?? Tắc Tư nhìn lên bầu trời cuối cùng phát hiện vài hắc cầu tạo nên những tiếng nổ mạnh, trong đầu nghi hoặc đoán mò. Rồi lão đập hai cánh bay lên, muốn tự mình tìm người gây ra việc này.

Song năm trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình, đại đại sau khi đã ném hết tạc đạn, để lại vài vết giầy, sau đó thông qua Truyện Tống Trận quay về trú địa bí mật. Kiệt Nã Tư dẫn tinh linh trung độ thu hồi Truyện Tống Trận rồi bay đến nơi cao mà đoàn trưởng đại nhân đã đứng, để thu hồi cái Truyện Tống Trận cuối cùng, và nhanh chóng nhằm hướng nam mà bay đi. Hành động thật nhịp nhàng, khi Tắc Tư bay ra ngoài thì chỉ có thể nhìn thấy vài điểm đen đang bay phía nam bầu trời.

“Đáng giận!”

Trong lòng Tắc Tư biết không đuổi kịp đối phương, rồi quay sang một thám tử ẩn gần đó, hỏi tình hình của đối phương. Lão không ngờ đối phương lại có Truyện Tống Trận, vì thế cho rằng chính Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn là kẻ đã oanh tạc giáo đình. Bởi vì chỉ có Tư Lược đoàn đáng hận này mới có tinh linh trung đội cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu.

Cái nơi của giáo đình trong bốn trăm năm không bị ai phát hiện, Tư Lược đoàn nho nhỏ kia lại có thể tìm được. Đối với Tắc Tư việc xây lại giáo đình không khó khăn, nhưng cái việc này thật sự khó có thể nhịn nhục được.

Lôi Ân – Pháp Nhĩ Lôi, ngươi sẽ nhận lấy những hình phật tàn khốc nhất….. Tắc Tư ngẩng đầu nhìn trời, đang thầm suy nghĩ, rồi xoay người bay về nơi cũ.

Vọng Triều sơn, trú địa bí mật, bọn Khải Đặt đã trở về, đang ở đại sảnh công chúng mà ha ha cười to. Rồi kể lại cảm giác ném tạc đạn hứng thú như thế cho những người không có tham gia. Những thành viên không được tham gia cảm thấy có chút tiếc nuối.

Làm nổ tung Hắc Ám giáo đình, trong lòng Diệp Phong rất vui, rồi tại đại sảng mà lớn tiếng quát: “Làm nổ tung cái Hắc Ám giáo đình chó má kia, hôm nay bổn đoàn trưởng thật cao hứng. Mọi người chuẩn bị yến tiệc, hôm nay chúng ta phải uống say sưa!”

Một tràng âm thanh vang lên nhiệt liệt hưởng ứng

Tất cả thành viên Tư Lược đoàn đều vui mừng hoan hô, bắt đầu chuẩn bị buổi tiệc. Cũng thông qua Truyện Tống Trận mà đi tìm La Ni, để mời đám sa mạc hắc mỹ nhân gợi cảm đến đại sảnh mà múa góp vui cho mọi người.

Tư Lược đoàn đang náo nhiệt, lúc này, mọi người đang hân hoan, tràn ngập niềm vui, hò hát say sưa. Lôi Nặc, La Phi đang uống liên tục, Khải Đặc Ai Đức thì nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi tinh linh thị nữ, nam nữ ở chung thì nói chuyện yêu đương. Nói tóm lại, ở Tư Lược đoàn không ai không thích yến tiệc!

Lúc đầu trở lại Tư Lược đoàn, U Nguyệt Nhi vẫn còn chút xấu hổ. Đối mặt với Tĩnh Hương và Lộ Lộ, nàng cảm thấy hối hận vì đã đánh hai nàng. Mỗi khi thấy mọi người hạnh phúc vây quần bên nhau, nàng cảm thấy tự ti, và rất cô đơn.

Giờ đây U Nguyệt Nhi trong lòng đã biết nguyên nhân chính mà Diệp Phong đã oanh tạc Hắc Ám giáo đình, là vì cái chết thảm của cốt nhục, thì cảm thấy hạnh phúc. Quan sát mọi người đang vui vẻ, nàng đứng ở một góc yên tĩnh, trong lòng cảm giác không thoải mái.

Diệp Phong bảo Lộ Lộ đưa cho hắn cây Thanh sảnh tiêu hồi, rồi ngồi thoải mái trên ghế, nhìn Mộng Hinh và Tĩnh Hương đang chỉ huy mọi người. Hai mắt hắn bắt gặp được một bóng người, mặc mộ bộ y phục màu đen, là U Nguyệt Nhi, liền ra dấu bảo nàng tới đây.

“Đã quay lại nửa tháng, vẫn còn chưa thích nghi được sao?” Diệp Phong đặt U Nguyệt Nhi lên đùi hắn, ôm cái eo của nàng, ân cần mở miệng ra hỏi.

Đây là lần đâu tiên từ khi U Nguyệt Nhi trở lại Tư Lược đoàn mà Diệp Phong chạm vào người nàng. Bởi vậy khi ngồi trên đùi của Diệp Phong, ở lâu trong lòng ngực hắn, U Nguyệt Nhi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nàng thấy Lộ Lộ đang quan sát đám người kia, thì cũng đỡ hơn một chút.

“Hắc hắc, xem ra sự trải nghiệm và thời gian đã làm một người thay đổi tính nết a. Lúc trước thị nữ U Nguyệt Nhi thật vũ mị, giờ đây bị ta ôm một chút đã đỏ mặt rồi!” Tay Diệp Phong ôm U Nguyệt nhi đặt lên cái quần dài, tại ngọc đồn và đùi đẹp của nàng mà vuốt ve.

U Nguyệt Nhi đã được Diệp Phong làm trở thành mẫn cảm, lại thêm đã lâu không có tiếp xúc thân mật với nam nhân. Giờ đây nghe Diệp Phong nói xong, lại bị bàn tay của hắn mơn trớn, thân thể lập tức xuất hiện điểm khác thường, càng ngượng ngùng hơn.

“Bây giờ còn hận ta nữa không?” Diệp Phong nhìn hình dạng ngượng ngùng của U Nguyệt Nhi, tạm đừng vuốt ve, chánh sắc hỏi.

“Thiếp bây giờ không có hận bất cứ ai, chỉ hận số mệnh của mình không tốt” U Nguyệt Nhi lộ ra tia bi ai, rồi lắc đầu đáp.

“Hắc hắc, ta đã không giận, thì còn làm gì tự giận chính bản thân mình. Đến đây, mỉm cười một cái cho bổn thiếu gia nào!” Diệp Phong nghe U Nguyệt Nhi nói, trong lòng thập phần mừng rỡ, nói nhỏ bên tai nàng một câu, làm này thập phần xấu hổ, rồi kéo Lộ Lộ tới, trái ôm phải ấp, nhìn thuộc hạ chuẩn bị yến tiệc.

## 86. Chương 86 - Giam Thị Thủy Tinh Cầu，sanh Mệnh Chi Tuyền

Đương giữa chính ngọ, ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức khiến người ta chỉ muốn nằm xuống mà ngủ. Ở những ngã tư đường của Dong Binh thương thành đang im lặng không ai nào lai vãng, bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn khách đi đường không quản trời nắng khắc nghiệt chạy tới trung tâm thành nơi trường bán đấu giá tọa lạc . Nhân vì hôm nay Tân Kì thương đoàn ghé đến Dong Binh thương thành.

Tân Kì thương đoàn là một trong những thương đoàn nổi tiếng nhất Quang Minh đại lục, hằng năm di chuyển lưu động giữa các đại lục, sanh ý từ đủ mọi nguồn, từ áp tiêu đến trộm cướp không gì là không nhúng tay vào, trong đó lớn nhất là tổ chức Tổng hội lộng xuất tân kì, làm công việc bán đấu giá đồ vật trên khắp các đại lục, được mọi người thập phần hoan nghênh.

Hoắc Lỗ Kì- Mạn Địch là một trung niên hỏa tinh linh tóc đỏ, khí độ anh tuấn tiêu sái, chính là Tân Kì thương đoàn đoàn trưởng, thuộc hạ dưới tay gồm hai đại đội tứ giai Liệt Diễm kị sĩ cùng với một đại đội tứ giai hỏa tinh linh xạ thủ.

Trường bán đấu giá lộ thiên nằm ngay giữa trung tâm Dong Binh thương thành, do một trong thập đại dong binh đoàn, Ba Lạp Đức dong binh đoàn khai mở, uy tín cực tốt.

Dưới sự bố trí của Ba Lạp Đức dong binh đoàn, trường bán đấu giá chính đang được cử hành ngày hôm nay, bởi vì thời tiết quá nóng, phía trên khu bán đấu giá lộ thiên được Ba Lạp Đức dong binh đoàn đặt tấm bạt lớn, nhằm giúp người tham gia đấu giá tránh được ánh mặt trời nóng bỏng.

“Hinh Nhi, một ngày nóng nực như hôm nay, nàng gọi ta đến chỉ để xem bán đấu giá hay sao?” Ở phía đông khu bán đấu giá, Diệp Phong miệng ngậm điếu Thanh sảng tiêu hồn, mắt nhìn lên các loại vật phẩm đang được bày ra chờ đấu giá, hướng sang Mộng Hinh đang cải nam trang ngồi bên cạnh hỏi, cảm giác thập phần nhàm chán, nghĩ thầm không bằng ôm Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi cùng ngủ trưa còn thoải mái hơn.

“Đừng có nóng vội mà, còn chưa đến phiên vật phẩm của Tân Kì thương đoàn được đem ra đấu giá nha!” Mộng Hinh đang ngồi bên trái Diệp Phong nghe hắn nói vậy liền mỉm cười ứng thanh.

Gần đây, Mộng Hinh thường dẫn Tư Lược đoàn bạch lang nữ nhân , do cự nhân Lôi Nặc đi theo hộ vệ, tới xung quanh Kì Nạp Tư tiêu thụ chiến lợi phẩm của Tư Lược đoàn. Hôm nay ngẫu nhiên đi qua Dong Binh thương thành, biết được lúc này Tân Kì thương đoàn đang đấu giá vật phẩm, lập tức thông qua Truyện Tống Trận trở lại trú địa bí mật lôi kéo Diệp Phong đến xem Tân Kì thương đoàn có cái gì tốt bán ra hay không.

Vì có Truyện Tống Trận, Mộng Hinh ra ngoài làm sinh ý thập phần tiện lợi, ban ngày đi ra, ban đêm lại thông qua Truyện Tống Trận giấu ở một nơi bí mật quay lại trú địa bí ẩn, chỉ cần để lại vài ba tên lính gác trông coi cửa ra vào của Truyện Tống trận là ổn. Có thể nói rất dễ dàng điều khiển, sắp xếp công việc.

Vì để Hắc Ám giáo đình bị tấn công trầm trọng, nên sau khi oanh tạc trụ sở của họ ,theo kế hoạch, trung đội tinh linh của Kiệt Nã Tư không có rời khỏi mà lưu lại ở phía nam vùng phụ cận của Trác Lạc Tư sơn mạch, chia thành mười tiểu đội tiến hành giám thị hoạt động của Hắc Ám giáo đình.

Nhân vì trước khi Diệp Phong ra tay tấn công Hắc Ám giáo đình, hắn từng nghĩ đến việc mang địa chỉ ẩn náu của Hắc Ám giáo đình nói cho Quang Minh giáo đình, nhưng hắn ngẫm lại thấy có điều không ổn. Theo lời U Nguyệt Nhi nói, Hắc Ám giáo đình ẩn tích tại chỗ đó đã hơn bốn trăm năm, với tử đối đầu Quang Minh giáo hội, bọn họ không thể nào không có chút phòng bị gì cả. Quang Minh giáo đình nếu lúc triệu tập đại quân không nhanh chóng đột kích được như với tốc độ của Tư Lược đoàn sở hữu Truyện Tống Trận chí bảo siêu cấp hiếm thấy ở Quang Minh lục địa khẳng định sẽ để Ma tộc nghe được phong thanh mà đào tẩu. Như vậy thì thời cơ vàng mà Tư Lược đoàn oanh kích bọn họ sẽ bị lãng phí.

Vì băn khoăn trên, lại thêm Diệp Phong cũng nghĩ nếu không cho Hắc Ám giáo đình nếm một chút đau khổ, thì trong lòng thấy rất ‘có lỗi’. Cho nên đầu tiên là oanh tạc chúng một phen, rồi quay sang lợi dụng Quang Minh giáo đình để đối phó lại bọn chúng.

Hiện tại Hắc Ám giáo đình lo ngại chỗ ẩn náu đã bị phát hiện nên đã dẫn các thành viên của giáo đình rời khỏi Trác Lạc Tư sơn mạch, tiến vào vùng đất của Thiên Vũ đế quốc. Diệp Phong nhận được tin từ tinh linh trung đội liền lập tức phân phó Kiệt Nã Tư đến các nơi có trụ sở của Quang Minh giáo đình lộ ra tin tình báo cho bọn họ biết. Chuẩn bị để lưỡng đại giáo đình chơi trò mèo vờn chuột, để thực lực hai bên đả kích lẫn nhau một phen.

Diệp Phong không thể chịu được cái sự rảnh rỗi quản chuyện người ta của Quang Minh giáo đình. Bởi vì hắn sở hữu Hắc Ám ma kiếm cùng ma khí, chính là ngại Quang Minh giáo đình phát hiện được sẽ làm khó dễ hắn khiến hắn hết sức bực bội, thập phần đả đảo cái “mê tín phong kiến” này. Bất quá, ngẫm nghĩ lại, hắn muốn lật đổ cái Quang Minh giáo đình tồn tại trên mấy ngàn năm, gốc rễ bám chắc trên đại lục chỉ là mơ mộng hão huyền, tuyệt không có khả năng!

Gần đây, rất nhiều thế lực nơi lục địa bị Tư Lược đoàn huyết tẩy đồ sát dưới tình huống trở tay không kịp, đại khái do công dụng của Truyền Tống trận nhanh chóng đến và đi không để lại dấu tích, cướp lấy các chiến lợi phẩm. Việc này đã gây nên một trận chấn động không nhỏ tại khắp nơi trên đại lục, mọi người đều không đoán được lai lịch của thần bí cường đạo bộ đội đến đi không để lại dấu vết rốt cục là thần thánh phương nào.

Đối với việc này, bọn người Diệp Phong tự nhiên không ngu ngốc ra ngoài giải thích. Bọn họ vẫn chuẩn bị tiếp tục hành động theo phương thức đó. Bất quá, hiện giờ tinh linh trung đội phụ trách giám thị Hắc Ám giáo đình nên Tư Lược đoàn, nhất thời mất đi một bộ phận nhân tuyển phi hành tìm kiếm mục tiêu để ra tay cùng bố trí Truyện Tống Trận. Vì thế Diệp Phong liền quyết định hoãn lại kế hoạch đánh cướp một thời gian, cho bọn thủ hạ có thời gian nghỉ ngơi ăn chơi.

Con bà nó, hôm nay Diệp Phong chính đang ở trong phòng ngủ hưởng thụ kỹ thuật xoa bóp của Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, kết quả đột nhiên lại bị Mộng Hinh không biết từ đâu trở về kéo hắn tới Dong Binh thương thành giữa trời nóng nực này xem đấu giá, làm hắn hết sức buồn bực.

“Khả năng có cái gì mới lạ ở đây hay sao, nàng cũng không phải không biết bọn thương nhân thảy đều tự phóng đại hàng hóa của chúng lên hàng thượng phẩm, thiên hoa loạn trụy a!” Diệp Phong uể oải dựa người vào ghế, lắc đầu lẩm nhẩm nói.

“Được rồi, được rồi, coi như chàng bồi tiếp người ta xem bán đấu giá không được hay sao? Vật phẩm được rao bán của Tân Kì thương đoàn khẳng định là không phải tầm thường!” Mộng Hinh cong cái miệng nhỏ nhắn lên trừng mắt nhìn Diệp Phong nhẹ giọng hờn giận nói: “Người ta ngày ngày ra ngoài bận rộn xuất lực vì chàng. Chàng lại trốn ở trú địa ôm ấp bọn Lộ Lộ vui vẻ sảng khoái. Bây giờ ở cùng thiếp có một chút mà cũng than phiền, chàng không để ý đến cảm nhận của người ta gì hết, thật thiên vị!”

“Hảo hảo hảo, bồi tiếp nàng xem, bồi tiếp nàng xem, là ta đã sai, đã sai rồi…..” Diệp Phong thấy mĩ nhân ăn phải dấm lập tức mở miệng an ủi. Nếu không sau khi Mộng Hinh tức giận làm nũng xong nhất định là lệ hoa rơi đầy ngay!

“Địch La thiếu gia, ngài xem người thanh niên phương đông vận bạch y tóc đen da trắng mịn màng ở bên kia kìa, ta dám bảo chứng đó là một đại mĩ nữ giả nam trang, nhìn mái tóc dài và cái thể hình đó căn bản nam nhân vốn không nên có.” Chỗ dải đất náo nhiệt ở trung tâm trường bán đấu giá, Nặc Ni, một tên thị tùng tóc đỏ gương mặt xấu xí dễ sợ, chỉ vào Mộng Hinh rồi hướng đến chủ nhân hắn là Địch La góp lời.

Địch La - Tư Mại, ba mươi tuổi, anh tuấn tiêu sái với mái tóc ngắn vàng rực, là tiểu nhi tử của tể tướng Kì Luân – Tư Mại thuộc Thiên Vũ đế quốc. Năm Địch La hai mươi tuổi, dựa vào thế lực của cha hắn đã tổ chức ra Tư Mại dong binh đoàn. Trải qua mười năm cố gắng phấn đấu được liệt vào một trong thập đại dong binh đoàn của đại lục. Thuộc hạ dưới tay hắn có một binh đoàn tam giai tật phong kị sĩ cùng với một binh đoàn tam giai cuồng sa kiếm sĩ.

Địch La là một tên háo sắc cực độ, không có nữ nhân thì không thể vui vẻ được. Hôm nay đích thân suất lĩnh dong binh đoàn tình cờ đi ngang Dong Binh thương thành, nghe nói có Tân Kì thương đoàn đang bán đấu giá vật phẩm, tiện thể vào xem có vật gì hoặc giả nữ nô vừa mắt hay không để mua về vui vẻ một phen.

Giờ phút này nghe tên thị tùng Nặc Ni nói, lập tức theo hướng tay hắn chỉ, nhìn thấy Mộng Hinh đang mặc y phục giả nam, “i, xác thật là nữ nhi, lại là tuyệt sắc mỹ nhân phương đông hiếm thấy nữa nha!”

“Thiếu gia, có muốn ta bảo vài tên hạ nhân đến bắt nàng ta về nơi chúng ta hay không?” Nặc Ni để ý nhãn thần của thiếu gia, lập tức nở nụ cười xu nịnh.

“Đừng nóng vội, bên cạnh nàng ta còn có một tên thanh niên. Đợi khi hội đấu giá kết thúc, tìm hiểu lai lịch bọn họ rồi nói sau!” Địch La quan sát Diệp Phong đương ngồi bên cạnh Mộng Hinh, lắc đầu đáp lời Nặc Ni. Nặc Ni thấy thiếu gia nói như vậy, lập tức câm miệng không nói gì nữa, hai mắt tràn đầy sự khinh thường nhìn Diệp Phong, cho rằng Diệp Phong đã cản trở cơ hội biểu hiện trước mặt thiếu gia của mình nên cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

“Chư vị, vật dưới đây sắp bán đấu giá chính là xuất phẩm của Tân Kì thương đoàn - thủy tinh cầu giám thị cùng sinh mạng chi tuyền!” Trên sàn đấu giá, vừa nghe đấu giá viên báo tên vật phẩm của Tân Kì thương đoàn lên, nhất thời khởi phát một tràng nghị luận sôi nổi. Tất cả đều rõ sinh mạng chi truyền trân quý của tinh linh tộc. Nhưng thủy tinh cầu giám thị lại là vật mọi người mới nghe nói lần đầu tiên nên thập phần tò mò.

“Hắc hắc. xem ra đến đây thật sự không phải vô ích a!” Diệp Phong nghe đấu giá viên nói tới bốn chữ sanh mệnh chi tuyền lập tức nhãn thần phát xuất quang mang kinh hỉ tham lam, bắt đầu trầm tư lẩm nhẩm nói.

“Hừ, vừa mới mang một bộ dạng nhàm chán hiện tại lại hưng phấn đến vậy. Chàng nha, luôn luôn không nhất quán!” Mộng Hinh thấy dáng vẻ Diệp Phong như thế, nhẹ giọng trách mắng, ngọc chỉ trắng nõn tức giận khẽ điểm vào trán hắn một cái: “Chàng hứng khởi về sanh mạng chi tuyền, có biết Thủy tinh cầu giám thị là cái gì hay không?”

“Ta chẳng biết Thủy tinh cầu là cái thứ đồ vật gì!” Diệp Phong nhún vai lắc đầu ứng thanh, thấy thần sắc tò mò của Mộng Hinh lại tiếp: “Nếu nàng thích thì chúng ta sẽ mua nó về chơi cho biết!”

Lúc này Tân Kì thương đoàn đã mang hai trăm viên Thủy tinh cầu cùng một bình sanh mạng chi tuyền lên sàn đấu giá. Mộng Hinh đương hiếu kì quan sát Thủy tinh cầu, nghe Diệp Phong nói vậy lập tức gật đầu tỏ vẻ tốt nhất mua nó rồi trở về .

“Tác dụng của sanh mạng chi tuyền thì tất cả đều biết rồi, bất tất giải thích thêm nữa. Còn công năng của Thủy tinh cầu giám thị phía dưới thì ta sẽ giới thiệu qua với mọi người một chút. Cái loại đồ này đi cùng một đôi với nhau, một cái là nhiếp tượng(thu hình), một cái là quan khán (xem ảnh). Nói cách khác, các vị đặt một Thủy tinh cầu nhiếp tượng ở một nơi nào đó, khả dĩ bất cứ thời điểm nào cũng có thể thông qua Thủy tinh cầu quan khán để xem tình cảnh chung quanh Thủy tinh cầu nhiếp tượng!”

Người bán đấu giá trước sau cầm lấy một đôi Thủy tinh cầu giám thị, giải thích tính năng của nó, sau đó kêu giá mỗi đôi Thủy tinh cầu là một vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể dưới mười ngàn kim tệ, còn bình sanh mạng chi tuyền là một trăm vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được dưới mười vạn kim tệ. Sanh mạng chi tuyền bắt đầu được đấu giá trước.

Chức năng cùng giá tiền của Thủy tinh cầuvừa được công bố ra, nghị luận lập tức nổ ra ầm ầm. Tất cả đều muốn thu vào Thủy tinh cầu giám thị nhưng sanh mạng chi tuyền lại được đưa ra đấu giá trước, tất nhiên bị ghẻ lạnh, chỉ có vài người ồn ào kêu giá.

Diệp Phong cũng thập phần kinh hãi trước công năng của Thủy tinh cầu giám thị, cảm giác khẳng định đây chính là vật cần tìm, rất muốn mua toàn bộ rồi quay lại Tư Lược đoàn. Hắn quan sát mấy người đấu giá sanh mạng chi tuyền, rồi tại sàn đấu giá đang hô một trăm bốn mươi vạn kim tệ không ai ra giá tiếp, thì Diệp Phong lập tức kêu giá một trăm năm mươi vạn kim tệ.

Một trăm bốn mươi vạn kim tệ đã không phải là con số nhỏ. Một tên trung niên thương nhân tóc đỏ tối hậu vốn tưởng sẽ không có người cạnh tranh nữa, bây giờ thấy có người tiếp tục tăng giá, không nhịn được bắt đầu do dự tự hỏi có nên theo đến cùng hay không ? Cuối cùng, nghe thấy hai tiếng búa nện của đấu giá viên thì hắn cũng bỏ đi ý niệm kêu giá trong đầu không theo nữa.

“Ta trả một trăm sáu mươi vạn!” Khi đấu giá viên sắp đánh tiếng búa thứ ba biểu thị định giá vật phẩm hoàn thành thì Địch La anh tuấn đột nhiên khai khẩu báo giá.

“Xem kìa, đoàn trưởng Tư Mại dong binh đoàn tham gia đấu giá, e rằng không ai dám tiếp tục tranh đoạt với hắn đâu!”

“Đúng a, tiểu nhi tử của tể tướng Thiên Vũ đế quốc cũng là đoàn trưởng Tư Mại dong binh đoàn, nơi này còn ai dám cạnh tranh với hắn nữa chứ!” Một ít người tham gia đấu giá thấy Địch La ra giá, lập tức xì xào bàn tán.

“Mẹ nó, tên hỗn đản nào lại dám tranh giành với lão tử đây?” Diệp Phong cực độ khó chịu nhìn về phía Địch La, thấy hắn ta chính đang nhìn mình khiêu khích, lập tức mở miệng hô: “Một trăm bảy mươi vạn!”

“Một trăm tám mươi vạn!” Địch La trông vào Mộng Hinh ngồi bên cạnh Diệp Phong, cố ý muốn làm Diệp Phong mất mặt.

“Một trăm chín chục vạn!” Diệp Phong trừng mắt nhìn Địch La, thập phần muốn cho hắn một quả đấm.

“Hai trăm vạn!” Địch La tiêu sái nhìn Diệp Phong rồi lại ra giá.

“Hai trăm mười vạn!” Diệp Phong trong đầu bắt đầu nảy ý xấu.

“Hai trăm hai mươi vạn!” Địch La giữ nguyên thần thái tiêu sái tiếp tục kêu giá.

“Con mẹ nó, lão tử không chơi nữa.” Diệp Phong thấy mỗi lần đối phương ra giá đều nhằm tranh hơn thua với mình, bực tức dừng cuộc đấu giá, tâm trạng nổi lên ác ý muốn “chỉnh” Địch La. Do cuộc đấu giá có người làm náo loạn làm giá cả tăng lên không chính xác nên Diệp Phong tự cho phép dụng thủ đoạn bất chính đối phó lại đối phương.

Từ lúc Diệp Phong và Địch La cùng nhau ra giá tranh đồ, mọi người vốn đang kinh dị đánh giá người thanh niên này, bây giờ rốt cục thấy hắn không ganh đua nổi với Địch La, lập tức không nhịn được lộ ra thần sắc buồn cười, âm thầm cảm khái tên tiểu tử Diệp Phong này không biết tốt xấu, một chút kiến thức cũng không có, không nghĩ đến thân phận Địch La là ai mà dám cạnh tranh cùng hắn.

Không còn người nào khác hô giá cùng Địch La, đấu giá viên đánh ba hồi tiếng búa quyết định sanh mạng chi tuyền thuộc về Địch La. Tên sắc lang này đắc ý nhìn Diệp Phong, nhãn thần thô thiển nhìn Mộng Hinh đầy vẻ sắc dục

Sanh mạng chi tuyền đấu giá xong, đấu giá viên quay sang tiến hành làm việc với Thủy tinh cầu giám thị, cơ hồ tất cả đều điên cuồng bắt đầu cạnh tranh.

“Phu quân, tên tóc vàng kia tựa hồ nhằm vào chúng ta, nếu chúng ta lại đấu giá Thủy tinh cầu giám thị bây giờ thì thế nào hắn ta cũng phá đám, vậy ta phải làm sao bây giờ?” Mộng Hinh nhíu đôi mày liễu liếc nhìn đôi mắt trắng dã đầy sắc mị của Địch La, rồi quan sát đám người đang điên cuồng đấu giá xung quanh, hướng tới người yêu hỏi.

“Dễ thôi, chúng ta không tham gia là được!” Diệp Phong nhìn Địch La cùng đám người như phát điên xung quanh trả lời, thần tình lộ nét cười đểu xấu xa.

“Hả, không tranh đoạt nữa? Phu quân, nhiều ít gì thì chúng ta cũng nên mua vài đôi Thủy tinh cầu giám thị chứ, nó rất có ích cho tiểu đội tuần tra của chúng ta đấy!” Mộng Hinh nghi hoặc nhìn Diệp Phong đề nghị, không giải thích được hắn vì sao đột nhiên bỏ cuộc.

“Hắc hắc, sanh mạng chi tuyền bị con chó lông vàng đó đoạt mất, lại có bao nhiêu người đang cùng tranh cướp Thủy tinh cầu giám thị nữa, chúng ta sao có thể rời khỏi đây với đống tiếc nuối đó được? Hôm nay mọi vật đấu giá của Tân Kì Thương Đoàn lão tử đều thích, lão tử đều yêu. Cứ để bọn họ cạnh tranh với nhau, thời cơ đến thì nó sẽ trở lại tay chúng ta!” Diệp Phong tà ác nhìn đám người chung quanh, nhẹ giọng cười gian.

“Trời đất, phu quân, người muốn cướp tất cả vật phẩm mà người ta đã đấu giá được hay sao?” Mộng Hinh nghe vậy, nhất thời hiểu được ý nghĩ của người yêu, nhíu mày nhẹ giọng hỏi, cảm thấy hắn thực sự quá lớn mật.

“Nàng sợ gì chứ, cũng không phải cùng tác chiến với những người có thế lực, chỉ là nẫng tay trên thôi. Chúng ta về trú địa trước chuẩn bị.” Diệp Phong hai mắt loạn chuyển một hồi, đưa Mộng Hinh rời khỏi đám đông ở trường đấu giá lộ thiên, tiến đến chỗ đặt Truyền Tống trận. Trên đường phát hiện có mấy kiếm sĩ đi theo bọn họ.

“Thú vị, xem ra có vài người chủ định đánh nhau với lão tử.” Diệp đại đoàn trưởng nắm ngọc thủ của mĩ nhân mà hành tẩu, lộ ra nét cười hung hăng đầy gian ác.

## 87. Chương 87 - Dẫn Dụ, Đồ Sát, Đại Trám

Mấy tên kiếm sĩ theo dõi Diệp Phong và Mộng Hinh, đều là do Địch La phái đi, mục đích là muốn tìm hiểu nơi hạ lạc hay nơi mà Diệp Phong và Mộng Hinh muốn đến, có hay không có đồng bọn, để khi động thủ bắt người thì cũng có chuẩn bị đầy đủ.

Nghĩ đến đông phương mỹ nhân cải nam trang ấy, trong người Địch La đã dục hỏa sôi trào, hận không thể lập tức bắt lấy mỹ nhân mà thưởng thức. Bất quá đối mặt với Giám thị thủy tinh cầu của hội trường đấu giá, hắn đành phải đè nén dục hỏa, để khi đấu giá xong sẽ bắt mỹ nhân sau. Dù sao Giám thị thủy tinh cầu loại hàng này không phải chỗ nào cũng có, không thể bỏ qua được. Vả lại cũng đã cử người theo dõi, mỹ nhân sớm muộn cũng bị hắn đè xuống để thưởng thức mà thôi.

Ý dâm trong đầu Địch La có vẻ rất tốt.

Đáng tiếc, trong lúc hắn đang kịch liệt đấu giá Giám thị thủy tinh cầu, những tên kiếm sĩ phái đi theo dõi thực sự gấp gáp trở về nói đã mất dấu bọn người kia, làm hắn cực kỳ tức giận. Nếu không phải e ngại người khác nhiều chuyện, hắn thật muốn băm vụn mấy tên kiếm sĩ phế vật này cho chó ăn.

Một vị đông phương tuyệt sắc mỹ nhân như thế, lại có thể từ trong tay mình mà trốn mất, Địch La trong càng nghĩ càng khó chịu, chỉ đành phải chú tâm vào đấu giá Giám thị thủy tinh cầu. Vì cái Giám thị thủy tinh cầu này, hắn đã để tuyệt sắc mỹ nhân từ trong tay trốn mất, bây giờ hắn nói gì cũng phải tranh mua mấy món đó cho bằng được để đem về dong binh đoàn.

Có việc đấu giá loại hàng tốt như Giám thị thủy tinh cầu, mọi người tham gia đấu giá đều không muốn dễ dàng rời đi, tất cả đều muốn tranh lấy mấy món này đem đi. Bởi vì thứ càng hiếm thấy giá càng cao, loại hàng này cho dù mua về không dùng đến, cũng có thể mang bán giá cao ở nơi khác.

Ngươi một vạn mốt thì ta một vạn hai, cả hội trường đấu giá tiếng ra giá vang lên liên tục, tiếng bàn luận cứ tiếp diễn, náo nhiệt phi phàm. Một trăm cặp Giám thị thủy tinh được đầu giá tiếp tục tới khi hoàng hôn đã hết. Bóng đêm sớm đã đến, dần dần cũng đấu giá đến các đồ vật cuối cùng, càng lúc càng gần lúc kết thúc và giải tán.

Ngay lúc đó, tên chó săn trung thành của Địch La là Nặc Ni, nhìn một đôi nam nữ tóc đen một lần nữa đi vào hội trường đấu giá, ngồi xuống tại góc phía đông, hai mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, nói với Địch La vốn đang nhìn chăm chăm vào Giám thị thủy tinh cầu: “Thiếu gia, thiếu gia, trở lại rồi, trở lại rồi, tên tiểu tử kia cùng tuyệt sắc mỹ nhân đã trở lại!”

“Cái gì?!” Địch La nghe vậy hai mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn về hướng mà Nặc Ni chỉ cho hắn, phát hiện đông phương tuyệt sắc mỹ nhân mà hắn đang tiếc nuối không thôi lại xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng thực vui như nở hoa, “Nhanh, Nặc Ni, mau báo cho đệ nhị, đệ tam trung đội cuồng sa kiếm sĩ bên ngoài, chuẩn bị bắt người cho ta!”

“Vâng!” Nặc Ni nghe được thiếu gia nhẹ giọng ra lệnh, lập tức lặng lẽ nhận lệnh đi ra khỏi chỗ ngồi đấu giá, vội ra ngoài tìm hai trung đội cuồng sa kiếm sĩ vốn đi theo thiếu gia vào thành.

“Hắc hắc, tên rác rưởi tóc vàng chuẩn bị thông báo cho lâu la của hắn bên ngoài. Hinh nhi, nàng thật là hấp dẫn a!” Diệp Phong miệng ngậm Thanh sảng tiêu hồn, liếc mắt nhìn Nặc Ni đã rời khỏi chỗ ngồi, trong mắt lóe lên thần sắc gian trá, quay đầu lại cười cợt với Mộng Hinh đang ngồi bên phải hắn.

“Hừ, chàng bây giờ mới biết nhân gia rất được hoan nghênh sao? Sao này không đối tốt với thiếp, cẩn thận thiêp bị người khác cướp đi đấy!” Mộng Hinh đắc ý nhìn người trong lòng. Diệp Phong nghe vậy cười hắc hắc, liếc mắt nhìn Địch La, hung hăng độc ác nói: “Kẻ rác rưởi nào muốn cướp nữ nhân của lão tử, lão tử đều sẽ không tha cho hắn!”

“Tử dạng nhân (Đồ đáng chết)!” Mộng Hinh nhìn bộ dạng hung hăng của Diệp Phong, đôi mắt phượng trong như nước tràn ngập yêu thương, mang theo nét cười trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt xinh đẹp khiến Diệp Phong nuốt nước bọt ừng ực.

Trước đó, Diệp phong dẫn Mộng Hinh rời khỏi trường đấu giá. Sau khi thoát khỏi sự theo dõi của bọn kiếm sĩ thì không bỏ đi xa mà ngược lại còn nghe lén cuộc nói chuyện của bọn kiếm sĩ, biết được tên rác rưởi tóc vàng tranh đoạt Sinh mệnh chi tuyền với mình lại là đoàn trưởng của Tư Mại dong binh đoàn, đã nhìn trúng Mộng Hinh nên muốn cướp người.

Kế hoạch của Diệp Phong nguyên bản chỉ là muốn cướp Sinh mệnh chi tuyền, cũng như cướp được Giám thị thủy tinh cầu của những người đấu giá, vốn không có ý niệm giết người trong đầu. Bất quá sau khi biết thân phận của Địch La, hắn nghĩ ra một độc kế để dẫn dụ Địch La, chuẩn bị mọi việc để giải quyết tận gốc.

Bởi vì Địch La có thân phận không tầm thường, nếu chỉ đoạt Sinh mệnh chi tuyền của hắn mà không diệt cỏ tận gốc. Sau đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Diệp Phong bây giờ dù có trú địa bí mật, Truyện Tống Trận và một nơi tùy ý tới lui là Kì Qua Nhĩ bộ lạc, không e ngại các thế lực khác. Nhưng để tránh cho địch nhân, cái bọn mà sắp bị xử lý, có thể nhận ra mình, cái loại việc này không thể thực hiện ở ngoài sáng được. Cho nên muốn cướp của Địch La, có cơ hội thì phải diệt cỏ tận gốc. Huống chi bây giờ phần lớn quân của Địch La đều ở ngoài thành phía tây, hắn chỉ dẫn theo hai trăm người ở trong thành. Hơn nữa còn tham lam sắc đẹp của Mộng Hinh, chính là một thời cơ cực tốt để tiêu diệt hắn.

Trong lòng đã hạ quyết định, Diệp Phong dẫn Mộng Hinh tiến ra ngoài thành phía đông, nơi Tắc Lôi Nặc đang trông giữ Truyện Tống Trận, quay về trú địa bí mật, lập tức tại đại sảnh công chúng triệu tập Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình, đại địa năm trung đội, đem kế hoạch nói cho bọn họ, ra lệnh họ lập tức hành động. Sau đó hắn cùng Mộng Hinh quay về Dong Binh thương thành, lúc việc đấu giá Giám thị thủy tinh cầu sắp kết thúc, tiến vào tìm chỗ ngồi để hấp dẫn sự chú ý của đối phương.

Cặp Giám thị thủy tinh cầu cuối cùng cũng được đấu giá xong, Địch La giao ra số tiền đấu giá rồi thu toàn bộ vật phẩm đạt được vào trong không gian giới chỉ trên ngón giữa, trong lòng vô cùng cao hứng. Vì lần này hắn đã tranh mua được bốn mươi lăm cặp thủy tinh cầu, đã là gần một nửa số hàng được đấu giá. Hơn nữa mỹ nhân mà thuộc hạ hắn vừa mất dấu cũng đã quay về hội trường đấu giá, cho hắn cơ hội có thể thưởng thức tư vị.

“Đi thôi!” Một câu nói đơn giản rõ ràng, Diệp Phong dẫn mỹ nhân của mình, bước ra khỏi hội trường, đi thẳng về cửa thành phía đông, thần thái thân thiết dị thường, giống như một đôi tiểu tình lữ bước chậm rãi trên đường trong lúc hoàng hôn.

Địch La dẫn đầu bọn Nặc Ni cùng hai trung đội cuồng sa kiếm sĩ, không nhanh không chậm bám theo phía sau Diệp Phong và Mộng Hinh, thấy bọn họ thần thái thân thiết, nghĩ là Mộng Hinh có khả năng là thê tử của Diệp Phong, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Vì hắn rất thích đùa giỡn với vợ người khác, đặc biệt là hành sự ngay trước mắt trượng phu của cô ta. Cái loại âm thanh của thiếu phụ rên rỉ dưới thân hắn, trượng phu của cô ta lại bi ai rống giận, hắn càng nghe càng kích thích.

Vì Dong Binh thương thành nằm tại nơi hoang vu bên ngoài biên giới của hai quốc gia, bởi thế bên ngoài thành ngoại trừ vài con đường thường có người qua lại thì những nơi khác vô cùng vắng vẻ, rất hiếm có người ở. Lúc này, màn đêm phủ xuống, Diệp Phong nắm ngọc thủ của giai nhân, sau khi ra khỏi của thành phía động, lập tức gia tăng cước bộ, chạy đến một sườn núi đầy loạn thạch cách đó bốn dặm, cũng chính là nơi bố trí Truyện Tống Trận.

Kỳ quái, bọn chúng sao lại chuyên chạy đến cái địa phương hoang vu này? Chỗ này khó mà làm chuyện dã chiến cho tốt được? Địch La đi theo sau hai người, vẫn rất tò mò tại sao bọn họ cương quyết chạy đến loạn thạch, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đầu óc dơ bẩn lại nghĩ hai người là muốn lại loạn thạch diễn trò giao hoan lộ thiên.

Địch La không lập tức động thủ trong thành, bởi vì không muốn người khác thấy sự tình chính mình dùng sức mạnh bắt hiếp dân nữ, tránh bị truyền ra sẽ khiến người ta chê cười. Bây giờ thấy hai người Diệp Phong tiến vào loạn thạch, lập tức kêu gọi thủ hạ hai trung đội tam giai cuồng sa kiếm sĩ động thủ bao vây bọn họ đề bắt mỹ nhân.

“A, các ngươi là ai, muốn làm gì?” Diệp Phong nhìn bọn cuồng sa chiến sĩ từ sau vọt tới, trong lòng cười thầm, miệng thì ra vẻ tò mò chất vấn. Mộng Hinh giữ chặt tay Diệp Phong, cố nén cười, làm ra một bộ dạng vô cùng sợ hãi.

“Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, nhìn tình nhân của nàng là loại người mạt hạng, lý nào có thể nên đôi lứa với nàng. Mang nàng ra ngoài hành sự dã chiến mà cũng không chọn được một địa phương hữu tình, hay là đến đây làm nữ nhân của ta, ta sẽ làm ngươi mỗi ngày sảng khoái đến dục tiên dục tử!” Bọn kiếm sĩ vây quanh hai người Diệp Phong, Địch La bày ra tư thái tiêu sái, tiến tới chỗ Diệp Phong hai người đang bị vây, nhìn Mộng Hinh vô sỉ dâm tiếu, một chút cũng không để Diệp Phong vào mắt.

“Phì, ngươi tên mập ác tâm dơ bẩn, tự mình cho là thanh cao muốn so với trượng phu của ta, ngươi không xứng!” Mộng Hinh khinh bỉ nhìn Địch La khẽ nói.

“Ha ha ha...quả nhiên là một người thê tử tuyệt sắc, lại có cá tính nữa. Hay lắm hay lắm, lão tử thích, lát nữa bị lão tử đè xuống thì nàng nhất định phải duy trì loại cá tính này đó a!” Địch La nhìn Mộng Hinh ha hả dâm tiếu.

Mắt thấy địch nhân đã cắn câu, Diệp Phong đâu còn tâm tình nhìn Địch La dâm tiếu lúc này, hai mắt từ tò mò đột biến thành sát khí, nhìn Địch La cười lạnh: “Địch La đoàn trưởng, vốn ta còn cho rằng Tư Mại dong binh đoàn có thành tựu như bây giờ, khẳng định có mối liên quan không thể chia cắt với ngươi. Nhưng bây giờ ta phát hiện chính mình đã sai, ngươi là tên rác rưởi, nếu có thể phát triển dong binh đoàn, thì con mẹ nó thằng ngu cũng có thể làm quốc vương!!”

Năng lực của Địch La quả thực là chả ra sao, chỉ đạt cấp bậc lục giai cuồng sa kiếm sĩ nên ghét nhất là nghe người khác nói mình năng lực không ra gì, chỉ dựa vào gia thế mà kiến tạo dong binh đoàn. Lúc này tên sắc lang vừa nghe Diệp Phong cười lạnh, đồng thời giật mình vì đối phương nhận biết chính mình, hung ác quát bảo lũ thuộc hạ: “Đập nát tên hỗn đản này cho ta, bắt mỹ nhân tới đây!”

“Rõ!” Thành viên hai trung đội cuồng sa kiếm sĩ nghe tiếng đồng loạt lĩnh mệnh, vung kiếm xông lên chém giết tên địch nhân duy nhất trước mắt. Song ngay lúc này, một trận ngưu ngâm ( trâu rống) cùng lang hào (sói tru) vang lên, Tư Lược đoàn linh ngưu, bạch lang, đại địa ba trung đội đột nhiên từ bên ngoài bọn chúng xuất hiện, đảo ngược tình thế vây bọn chúng vào bên trong.

Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc, cũng từ hình dạng ải nhân biến thành hình dạng cự nhân, hai tay khiêng một thiết trụ rất lớn, cúi đầu nhìn xuống bọn địch nhân phía dưới lúc này đối với hắn mà nói như bọn trẻ con, chuẩn bị tùy lúc mà xoay tròn dẫm nát bọn chúng.

“Sao, sao, sao lại có bộ đội??”

Bọn Địch La nhìn bạch lang kỵ sĩ cưỡi Tật phong cự lang, linh ngưu chiến sĩ tay cầm thiết trụ, lại còn sa mạc hắc nhân kỵ sĩ hiếm thấy đang cưỡi Đại địa xuyên sơn giáp, cùng với Kì Lạp Tư cự nhân khủng bố kia. Cặp mắt của tất cả chúng đều ngây ngốc khiếp sợ, giật mình vì lai lịch của nhánh bộ đội cường hãn này đồng thời thập phần nghi hoặc tại sao họ lại ở nơi đây?

“Giết!”

Một mệnh lệnh hết sức đơn giản rõ ràng, từ trong miệng Diệp Phong lúc này trong mắt có vô hạn sát khí xuất ra. Tư Lược đoàn thành viên đồng thời phát ra tiếng hét chấn động lòng người, tất cả nhảy vào địch nhân, các loại tuyệt chiêu đều xuất ra, triển khai một trận đồ sát vô tình.

Thụy Ân và đại địa chiến sĩ cầm trong tay trường thương, vốn đều có thực lực tứ giai cuồng sa chiến sĩ, gần đây tất cả từ đoàn trưởng học được “Thổ Linh Quyết” và “Chiến trận ngũ thức”, vì muốn biểu hiện trước mặt đoàn trưởng, đều thi triển tuyệt chiêu, anh dũng giết địch!

Lần này kế hoạch dẫn dụ đánh cướp, năm trung đội của Tư Lược đoàn được chia làm hai nhóm, thành viên hai trung đội Liệt Diễm và lôi đình đã phân tán vào thành, tiến đến chung quanh hội trường đấu giá, chờ đợi thời cơ xuất kỳ bất ý cướp lấy Giám thị thủy tinh cầu từ những người đấu giá thành công. Linh ngưu, bạch lang, đại địa ba trung đội này ở tại địa phương bố trí Truyện Tống Trận, chờ đợi để bắt con cá lớn mắc câu.

Đáng thương cho Địch La, mặc dù nghe một chữ “giết” từ Diệp Phong thì đã hiểu được mình bị thanh niên và mỹ nhân trước mắt lừa bịp, nhưng căn bản không thể ngăn cản ba trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn, thêm vào đó là công kích của cự nhân Kì Lạp Tư, thậm chí là muốn chạy trốn cũng không đột phá vòng vây của địch quân được.

Chân khí lóe lên, thiết trụ tung bay, thương côn múa loạn, ma pháp bay lượn, tiếng hô “giết” liên tục. Địch La đem theo hai trăm Cuồng Sa kiếm sĩ căn bản không phải là đối thủ của mọi người trong Tư Lược đoàn, bị giết đến kêu cha khóc mẹ, tiếng kêu rên cả một vùng, hết vài đợt công phu thì tất cả đã bị giải quyết.

Địch La cũng bị Kiệt Khắc cắt đứt hai chân, vặn gãy hai tay, lôi đến trước mặt đoàn trưởng đại nhân.

“Ha, Địch La đoàn trưởng, ngài thế nào lại không có uy phong như vừa rồi? Còn muốn cướp nữ nhân của ta không?” Diệp Phong nhìn hình dáng Địch La đang đau đớn co giật, hai mắt đầy sự khinh thường, miệng cười ác độc.

“Không dám...không dám... ta không dám thế nữa... cầu xin ngươi tha cho ta... ta không muốn chết... ta có thể cho ngươi rất nhiều kim tệ...” Địch La tứ chi đã tàn phế, nghe Diệp Phong hỏi miễn cưỡng mở miệng rên rỉ cầu xin tha thứ.

“Nếu bây giờ chúng ta trao đổi hoàn cảnh, đổi thành nữ nhân của ta bị ngươi dày xéo, ta cầu xin ngươi tha thứ, ngươi có tha cho chúng ta không? Loại sự tình này trước kia khẳng định ngươi gặp qua không ít, xin hỏi ngươi có bỏ qua cho người bị ngươi khi phụ không?” Diệp Phong nghe Địch La cầu xin tha thứ, khinh bỉ chất vấn.

“Gặp...sẽ... các ngươi cầu xin tha thứ thì ta nhất định tha cho các ngươi... cầu xin ngươi... tha cho ta...” Địch La nhịn đau dối trá cầu khẩn.

Diệp Phong nhìn bộ dạng của hắn, hừ lạnh một tiếng, ra dấu cho hai gã linh ngưu chiến sĩ nhấc hắn lên, tách hai chân hắn ra, nhắm chuẩn vào hạ âm của hắn xuất ra một cái Liêu Âm Thoái, đá cho hắn ngã trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Hạ thể vỡ nát đau đớn co giật, hai mắt gần như trợn trắng, đoạn khí mà chết.

“Chỉ bằng vào một việc ngươi dám đùa giỡn với nữ nhân của lão tử, không đá vỡ tiểu kê kê của ngươi, ta con mẹ nó không phải là nam nhân.” Diệp Phong nhìn thi thể cùa Địch La, hung hăng thì thầm, ra dấu bảo La Phi lục xét thi thể.

“Làm nam nhân mà không có chút cốt khí, người như vậy lãnh đạo dong binh đoàn có thể xếp vào một trong thập đại dong binh đoàn trên đại lục sao? Thật sự làm người khác hoài nghi!” Sa mạc nhân Thụy Ân nhìn thi thể Địch La, lắc đầu cảm khái.

“Thế lực của Tư Mại gia tộc ở Thiên Vũ đế quốc là không thể hoài nghi. Nhưng tên nam nhân rác rưởi này, tuyệt đối là một tên nhị thế tổ hoang dâm vô dụng!” Mộng Hinh khinh bỉ nhìn Địch La, nhìn người yêu bên cạnh hỏi: “Lão công, Khải Đặc bọn họ bây giờ có thể đắc thủ chưa?”

“Đương nhiên, nếu việc nhỏ này mà chúng làm không xong thì nên nhảy xuống biển làm thức ăn cho cá đi!” Diệp Phong lấy cây Thanh sảng tiêu hồn, mỉm cười trả lời.

“Đoàn trưởng, tên này có một cái không gian giới chỉ!” La Phi kiểm tra toàn thân Địch La, cuối cùng tìm ra một cái không gian giới chỉ trên ngón tay giữa giao cho đoàn trưởng đại nhân

“Ha ha ha, đồ vật trong không gian giới chỉ này, cũng đáng cho bổn đoàn trưởng tự mình mệt nhọc đi diễn kịch rồi giết người a!!” Diệp Phong cầm không gian giới chỉ, nghĩ đến Sinh mệnh chi tuyền và Giám thị thủy tinh cầu trong đó, cao hứng ha hả cười to. Tên gia hỏa này hôm nay ra một chiêu đã phát tài.

## 88. Chương 88: Dâm Đãng Dã Chiến, Hải Tộc, Cự Giải, Bạch Sa

Ôn Tư - Khang Nạp Lợi, đương nhiệm Quang Minh giáo hoàng, đầu bạc râu ngắn, từ mi thiện mục, tuổi khoảng lục tuần, đối xử với người hòa ái thân thiết, cơ hồ không muốn ra vẻ giáo hoàng, nhưng Quang Minh giáo hoàng quyền uy chí cao, không thể tránh việc thêm cho ông một cỗ nghiêm uy, khiến kẻ khác nhìn phải kính sợ.

Các chủng tộc trên Quang Minh đại lục đều có tôn giáo thờ phụng thần linh. Quang Minh giáo đình chính là thờ phụng Quang Minh nữ thần, giáo đồ nhiều nhất, thực lực cũng là hùng hậu nhất. Trên đại lục có nhiều bí ẩn khó giải, trong đó đẳng cấp thực lực của giáo hoàng Ôn Tư chính là bí ẩn hấp dẫn nhất.

Bởi vì Ôn Tư thân là giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, ngày thường căn bản không có người bất kính với ông ta, thêm nữa ông ta dường như cố ý che giấu nên cấp bậc thực lực của ông ta thế nào căn bản là không ai biết. Do đó việc nhiều người dự đoán đúng sai dần dần trở nên một bí ẩn.

Đối với việc có một thế lực thần bí đem tung tích của Hắc Ám giáo đồ tiết lộ cho giáo đình, giáo hoàng Ôn Tư cao hứng vì có thể ra một đòn nặng tiêu diệt Hắc Ám giáo đồ nhưng cũng đồng thời cũng phải suy đoán lại lịch của thế lực thần bí kia, cùng với phương thức mà họ nắm được tung tích của Hắc Ám giáo đồ.

Thông qua tinh tức được thế lực thần bí tiết lộ, đại quân diệt ma của Quang Minh giáo đình tại bên trong Thiên Vũ đế quốc đã một lần diệt hơn bốn ngàn Ma tộc dư nghiệt. Có thể nói đây là một hành động diệt ma thành công nhất từ trước tới nay, Làm cho tất cả Quang Minh giáo đồ ở các nơi đều vô cùng cao hứng.

Bất quá mấy ngày gần đây tin tức của thế lực thần bí tựa hồ bị cắt đứt, không còn tiếp tục tiết lộ tung tích của Hắc Ám giáo đồ. Giáo đình phải tự phái đi dực nhân bộ đội tìm kiếm, hiệu quả mười phần không tốt, rất khó tìm được tung tích một lượng lớn Hắc Ám giáo đồ, hơn nữa thường xuyên phát sinh sự việc có dực nhân bị Hắc Ám giáo đồ phản kích giết hại. Cho dù Thiên Vũ đế quốc cũng phái ra bộ đội phối hợp tìm kiếm, kết quả cũng không được như ý muốn.

Tinh linh trung đội của Tư Lược đoàn không còn tếp tục tiết lộ cho Quang Minh giáo đình tin tức của Hắc Ám giáo đồ chính là vì bọn Hắc Ám giáo đồ bị theo dõi đã phát hiện ra họ, hơn nữa còn truy sát ngược lại bọn họ, khiến họ bất đắc dĩ phải rút về trú địa bí mật, đình chỉ việc theo dõ!

Đối với hiện thực là không thể tiếp tục theo dõi, Diệp Phong cũng đành phải bỏ qua việc này, để cho tinh linh trung đội đã lao lực nhất trong toàn đoàn nghỉ ngơi một thời gian thì cũng tốt. Hắc Ám giáo đình có bốn ngàn giáo đồ bị tàn sát, ác ý trong lòng hắn cũng giảm đi không ít, sau này có cơ hội lại chỉnh bọn chúng cũng chưa muộn, không cần thiết phải để cho tinh linh trung đội đi mạo hiểm.

Hôm nay một trong thập đại dong binh đoàn trên đại lục, đoàn trưởng Tư Mại dong binh đoàn Địch La - Tư Mại bị giết, tin tức này đã lan truyền trên các nước tại đại lục. Tư Mại gia tộc ra công cáo treo thưởng cho việc tìm kiếm hung thủ, đã đưa đến cho dong binh đoàn các nơi, số tiền thưởng đạt đến một trăm vạn kim tệ. Vô số những kẻ tham tiền bị dẫn dụ ra sức bôn ba khắp nơi, đáng tiếc đến giờ vẫn không thể biết hung thủ là ai!

Sau khi Diệp Phong biết chuyện này, nếu có thể dùng một chữ để hình dung bộ dạng hắn lúc ấy thì phải là chữ: “Tiếu”. Tên gia hỏa này hoàn đoàn không đếm xỉa gì tới mấy kẻ tham tiền đang tìm kiếm hắn để lấy tiền thưởng, bởi vì với trú địa hiện tại của Tư Lược đoàn, muốn tìm thấy hắn để lấy được tiền thưởng, quả thực là còn khó hơn là đi lên trời!

Có loại đồ tốt như Giám thị thủy tinh cầu, cấp cho tiểu đội bạch lang tuần tra nhiều phương tiện, tăng cường mạnh mẽ hiệu quả tuần tra. Bởi vì các con đường trọng yếu trong núi đều có bí mật lắp đặt thủy tinh cầu thu hình, tiểu đội tuần tra cứ liên tục quan sát thủy tinh cầu mang theo người, tuần tra một nơi nhưng có thể quan sát nhiều nơi khác.

Bây giờ Tư Lược đoàn ăn uống hay dừng chân đều không phải lo. Loại hàng quý giá như sinh mệnh chi tuyền thì Diệp Phong trước tiên phải giữ lại, ngày sau nhất định có chỗ dùng đến. Khi cần có thể trợ giúp cho ma thú giống cái thụ thai, bồi dưỡng thế hệ sau, hắc hắc.

Với sự cố gắng của Mạn Nỗ Ai Nhĩ và trung đội chú tạo, trọng trang khải giáp bằng tinh thiết chế tạo cho Liệt Diễm, tinh linh, linh ngưu, bạch lang, lôi đình, đại địa sáu trung đội cùng với tiểu đội bạch lang tuần tra tại Tư Lược đoàn, đã toàn bộ hoàn tất.

Bởi vì có thêm vào tính không gian, hơn nữa lại có cơ quan cấu tạo, thế nên thành viên sáu trung đội khi không cần thiết, thì khải giáp toàn bộ được giữ trong một không gian nhỏ trong không gian yêu đới ở eo bọn họ. Một khi cần sẽ xuất ra, lập tức cơ quan hoạt động, đem khải giáp nhanh chóng trang bị trên thân, phương tiện kiên cố, bền bỉ thoải mái, hơn nữa không phải là loại trọng trang khải giáp nặng nề làm hạn chế khả năng đi đứng.

Ngoại trừ các mũi tên của tinh linh trung đội, năm trung đội còn lại và tiểu đội tuần tra đều đổi sang sử dụng vũ khí chế bằng tinh thiết. Đại địa trung đội bỏ cương thương chuyển sang dùng Phương thiên họa kích cũng chế bằng tinh thiết. Để cho Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc phát huy thế công mãnh liệt, Diệp Phong cho chú tạo trung đội rèn cho y một thanh “Yển nguyệt đao” dài mười thước bằng tinh thiết. Phối hợp sức mạnh từ thân thể khổng lồ cùng với Yển nguyệt đao sắc bén thì đi đến bổ đôi tường thành cũng không có vấn đề.

Vũ khí và khải giáp được cải cách toàn bộ. Sáu trung đội chủ lực tăng cường lực sát thương và phòng ngự lên gấp nhiều lần. Diệp Phong tưởng tượng đến hiệu quả tác chiến với địch sau này, nhịn không được nhếch miệng cười, trong đầu toàn là tà ý. Hơn nữa tên gia hỏa này gần đây lại có ý nghĩ tham lam trong đầu.

Đến lúc hoàng hôn, ánh tịch dương còn lại chiếu lên mặt biển, nơi ăn uống dã ngoại chuyên dụng của Tư Lược đoàn trên bờ cát, Diệp Phong chỉ mặc một cái quần ngắn, ngồi trên bờ cát quay lưng lại sườn núi, tay phải ôm Lộ Lộ mặc váy áo màu trắng, hai mắt nhìn ra cảnh tượng mỹ lệ hải thiên nhất sắc phía xa, trong lòng vừa thoải mái lại đồng thời có chút cảm khái.

U Nguyệt Nhi mặc váy áo màu đen, chính là đang quỳ gối bên trái hắn, ngọc thủ trắng nõn đang nhẹ nhàng xoa bóp hai chân hắn. Làm hắn trông như một thổ tài chủ thông thường đang hưởng thụ.

Mẹ ơi, nếu người biết tình cảnh bây giờ của con nhất định sẽ rất cao hứng. Nhi tử của người bây giờ không chỉ có bốn tuyệt sắc mỹ nhân trong nhà, bên ngoài còn có một tình phụ tuyệt sắc nữa, sẽ không để người lo lắng con không tìm được lão bà. Nhà chúng ta cũng nên từ bi thống khi con mất tích mà khôi phục nha... Nhìn khung cảnh mỹ lệ trước mắt, Diệp Phong lại nghĩ đến người thân trên địa cầu xa xôi, trên mặt không khỏi lộ ra một ít thần sắc hoài niệm.

“Thiếu gia, chàng làm sao vậy?” Lộ Lộ đang ỷ ôi trong lòng thiếu gia, hưởng thụ sự vuốt ve cái lưng của thiếu gia, phát hiện thần sắc của thiếu gia không đúng, không nhịn được quan tâm hỏi.

“A, à, không có việc gì, nhìn cảnh tịch dương nên có chút cảm giác mà thôi!” Diệp Phong nghe Lộ Lộ hỏi, tư lự bị cắt đứt, lập tức khôi phục bộ dạng đáng chết, cười hà hà trả lời, nhìn U Nguyệt Nhi, phân phó: “Nguyệt Nhi, quay về nơi ở lấy Thanh sảng tiêu hồn đến đây. Mẹ nó, đi ra ngoài mà không ngờ lại quên mang nó theo.”

“Ừ!” U Nguyệt Nhi nghe vậy ứng thanh vâng lời, đi vài bước vào Truyện Tống Trận bố trí không xa bên trái, quay về trú địa bí mật. Bây giờ nàng đã cởi mở rất nhiều, đã quen cuộc sống tại Tư Lược đoàn, cũng không có câu nệ việc trở về.

“Thiếu gia, chàng có phải là có tâm sự? Sao phải bảo Nguyệt Nhi rời đi? Thiếp nhớ Thanh sảng tiêu hồn ở trong không gian giới chỉ của chàng mà.” Lộ Lộ nhìn thiếu gia quan tâm hỏi. Đối với nơi cất giữ những vật phẩm thường dùng mỗi ngày của Diệp Phong, nàng đều nhớ rõ ràng từng chút một.

“Không có gì, chỉ là muốn ở cùng với một mình bảo bối Lộ Lộ của ta một lúc thôi!” Diệp Phong nghe vậy ôm Lộ Lộ sủng ái hôn một cái lên đôi môi anh đào của nàng, “Lộ Lộ, nếu có một ngày thiếu gia chết đi, thì nàng làm thế nào?”

“Thiếu gia, rốt cuộc hôm nay chàng làm sao vậy? Có phải là không được thoải mái? Chàng ngàn vạn lần đừng dọa thiếp, nếu chàng chết thì Lộ Lộ cũng không muốn sống.” Lộ Lộ vừa nghi hoặc vừa lo lắng hỏi thiếu gia. Khi nàng vừa mới trở thành nữ nhân của Diệp Phong, thì được Diệp Phong chiếu cố. Nàng đã chấp nhận Diệp Phong. Nói nàng vì Diệp Phong mà sống thì cũng không ngoa. Nếu Diệp Phong chết trước nàng, nàng thật sự không biết còn gì vui thú mà sống tiếp.

Diệp Phong hỏi Lộ Lộ như thế, tất cả đều là vì nhìn cảnh tượng hoàng hôn, nghĩ đến người thân đã vĩnh viễn mất đi trên địa cầu, trong lòng đột nhiên phát ra nỗi lo sợ mất đi Lộ Lộ bên cạnh. Bởi vì hắn biết nếu mất đi Lộ Lộ thì cuộc sống khẳng định không còn cảm xúc sung mãn nữa. Cho nên muốn dò hỏi Lộ Lộ để xem khi mất hắn thì sẽ thế nào, thật không ngờ Lộ Lộ biểu hiện còn không thể chấp nhận mất đi đối phương hơn nữa.

Từ lúc bắt đầu cùng Tĩnh Hương, Đế Na giao hoan mà không thể mang theo Lộ Lộ, hắn có cảm giác ỷ lại vào Lộ Lộ càng lúc càng sâu. Thấy rõ nhất là sau khi hắn hưởng thụ cao trào với Tĩnh Hương, Đế Na xong, không có Lộ Lộ để ôm vào lòng, sau khi cao trào qua đi thì ý nghĩ của hắn thập phần thanh tĩnh, cảm giác mười phần trống vắng, rất muốn có Lộ Lộ. Đó cũng là một nguyên nhân khiến cho hắn sau khi vụng trộm tình tứ với Đế Na thì không muốn ở lại qua đêm.

“Lộ Lộ, thiếu gia không có việc gì, hiện tại thiếu gia muốn nàng!” Diệp Phong liên tiếp hôn Lộ Lộ nóng bỏng, khôi phục vẻ mặt xấu xa như thường lệ, hai cái trư thủ cách một lớp váy trắng vuốt ve nhẹ nhàng cái eo mềm mại như rắn nước của Lộ Lộ.

“Ở đây? Thiếu gia hay chúng ta trở về rồi sẽ, sẽ như vậy nha...” Lộ Lộ thấy thiếu gia muốn mình trên bờ cát lộ thiên này, không nhịn được thập phần lo lắng bị các thành viên còn lại nhìn thấy.

“Yên tâm, ta tới đây đã ra lệnh cho tiểu đội bạch lang tuần tra, không cho những người còn lại tới quấy rầy chúng ta. Đi, thiếu gia dẫn nàng đi tìm một địa phương hữu tình để thử nghiệm tư vị của dã chiến... Hắc hắc...” Diệp Phong ác xúc cười xấu xa, ôm lấy eo Lộ Lộ, hướng về một nơi được những tảng đá lớn tập trung che khuất ở bên trái bờ cát. Lúc này U Nguyệt Nhi cầm Thanh sảng tiêu hồn cũng vừa vặn đến nơi, Diệp Phong cũng thuận tiện mang nàng đi theo một lượt.

Đi đến một nơi ba mặt đều là đá do các cự thạch ghép lại, Diệp Phong buông Lộ Lộ xuống, phôi tiếu nói cho U Nguyệt Nhi biết ý nghĩ dâm đãng trong đầu, lập tức hôn trúng đôi môi anh đào của nàng, tham lam cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm mại trơn nhẵn. Lộ Lộ ôn nhu cởi quần ngắn giúp thiếu gia, quỳ gối trước mặt thiếu gia, cầm lấy cái căn nguyên khiến mình hạnh phúc, khẽ hé môi anh đào, dùng đầu lưỡi làm nó thành nhất trụ kình thiên.

U Nguyệt Nhi vốn ngạc nhiên khi Diệp Phong muốn tại dã ngoại giao hoan, thấy Lộ Lộ phóng khai như thế, cũng không còn tâm tính thẹn thùng nữa, đưa lươi ra để Diệp Phong tận tình hưởng thụ. Chính cơ thể mềm mại mẫn cảm của mình cũng bắt đầu xuất hiện dị dạng.

Nếu tính cả Đế Na, Diệp Phong bây giờ có năm nữ nhân cần sủng hạnh. Trong đó Tĩnh Hương không chấp nhận sự tình nhất nam đa nữ, Đế Na thân phận là tình phụ cũng không nên lộ diện, Mộng Hinh cũng chỉ có thể chấp nhận với Lộ Lộ cùng hầu hạ hắn. Bởi thế hắn căn bản không thể mỗi ngày đồng thời sủng hạnh ngũ nữ, chỉ có cách làm làm luân phiên.

Đồi với tiểu điền loa(con ốc nhỏ, chắc là để chỉ chỗ ấy) của U Nguyệt Nhi, Diệp Phong vẫn thập phần lưu luyến, rất thích tiến vào tiểu điền loa của nàng lập tức hưởng thụ. Bởi vậy tên gia hỏa này sau khi cuốn lấy lưỡi một hồi thì nhịn không được nữa, xoay U Nguyệt Nhi úp mặt vào tường, đánh nhẹ vào ngọc đồn vểnh cao cao, kéo cái váy đen dài của nàng lên quá eo, nhìn cặp đùi đẹp gợi cảm được tất lưới bằng tơ đen bao quanh, cười xấu xa vỗ vài cái lên nhục đồn căng tròn, ra hiệu Lộ Lộ dừng hầu hạ bằng miệng, trường thương tiến thẳng, công nhập vào tiểu điền loa của U Nguyệt Nhi vốn đã sớm ướt mềm, lúc nào cũng có thể làm hắn vô hạn tiêu hồn, phong cuồng công kích, hưởng thụ nhục cảm tại ngọc đồn và tiểu điền loa mang đến khoái cảm.

“Thiếu gia... nhẹ một chút... a...” U Nguyệt Nhi bị Diệp Phong điên cuồng công kích, khiến cho có chút chịu đựng không nổi, trong miệng kích động hổn hển, rên rỉ xin tha.

Diệp Phong vui đùa với nàng vẫn thường dùng mãnh chiêu, biết rõ nàng không có vấn đề gì, cơ nên căn bản không để ý tới lời cầu xin, kéo Lộ Lộ lại hôn cứng đôi môi anh đào, vừa tấn công nhục đồn, đồng thời hưởng thụ chiếc lưỡi trơn mềm trong miệng Lộ Lộ.

Lộ Lộ muốn cho thiếu gia thoải mái, đưa chiếc lưỡi để thiếu gia cuốn lấy. Bộ ngực săn chắc ma sát nhẹ nhàng vào bên cạnh thân hắn, ngọc thủ mềm mại trắng nõn bắt đầu ôn nhu vuốt ve toàn thân hắn đầy tình ý. Vì thế làm gia tăng hưng phấn khoái cảm.

“Oanh...”

Diệp Phong phóng túng mạnh mẽ công kích U Nguyệt Nhi, khiến nàng đạt đến hai lần cao trào thì chính hắn cũng lên tới đỉnh một lần. Dưới sự hầu hạ của miệng lưỡi nhị nữ hùng phong lại trỗi dậy một lần nữa, chính là đang chuẩn bị áp lên người Lộ Lộ chơi đùa, tại bờ biển đột nhiên truyền ra một trận tiếng nổ mạnh.

Mẹ nó, quả cầu hỗn tạp kia đúng là thứ không biết tốt xấu, dám làm lão tử mất hứng. Diệp Phong tưởng là thành viên Tư Lược đoàn gây ra âm thanh, trong lòng bực bội mắng mỏ, nhanh chóng mặc cái quần ngắn vào, ra hiệu cho hai nữ nhân đang ngượng ngùng xấu hổ chỉnh trang y phục lại cho tốt, dẫn đầu từ phía sau cự thạch bước ra ngoài, muốn nhìn quả cầu hỗn tạp dám làm phiền hắn. Tuy nhiên, khi hắn thấy tình huống trên bờ biển, ý niệm muốn mở miệng mắng lớn lập tức thu lại, giật mình đứng sững sờ.

Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi trước sau chỉnh lý y phục đả xong, mang theo gương mặt như áng mây hồng đi đến bờ biển, vừa nhìn xong cũng không nhịn được giật mình trợn mắt há miệng.

Bờ biển, hai mươi hải tộc bạch sa chiến sĩ trong truyền thuyết tay cầm Tam xoa kích bằng sắt dài hai thước, đang quần chiến với một cự giải chiến sĩ thân rộng năm thước, dang vũ động tám cái chân dài sắc bén. Hai mươi chọi một, cự giải chiến sĩ căn bản không phải là đối thủ của bạch sa chiến sĩ, đã mệt đến thở hồng hộc, mắt thấy đã không cầm cự nổi. Nếu không phải giải giáp trên người hắn cứng hơn sắt thì xem chừng cũng không duy trì được đến bây giờ.

Bạch sa chiến sĩ, là sinh vật cao cấp của hải tộc trong truyền thuyết. Toàn thân đều có lớp da cá mập rất dày, lưng màu xám, bụng màu trắng, trưởng thành có thể cao đến hai thước, đại bộ phận cơ thể giống người, chỉ có đầu giữ lại hình thái của bạch sa( cá mập trắng). Mỗi một cái răng trong miệng đều cực kỳ sắc bén, nhìn qua làm người khác có một cảm giác rất quái dị hung bạo, nghe nói có thể so sánh với lục giai cường giả.

Cự giải chiến sĩ, cũng là cao cấp sinh vật của hải tộc trong truyền thuyết, toàn thân có giải giáp(vỏ cua) cứng rắn hơn sắt, lưng màu đỏ, bụng màu trắng, vẫn bảo trì hình thái của con cua như trước, trưởng thành toàn thân rộng chừng năm thước, sáu chân dài cứng rắn hơn sắt, chém sắt chẻ đá không dưới lời đồn. Nghe nói có thể so với thất giai cường giả.

“Lạc Kì, ngươi trốn không thoát đâu, lập tức theo chúng ta trở về gặp lĩnh chủ đại nhân, nếu không ngươi phải chết không thể nghi ngờ!” Trong số bạch sa chiến sĩ đang vây quanh cự giải chiến sĩ, một tên nhìn như đầu lĩnh của bạch sa chiến sĩ mở cái miệng rộng như chậu máu, cảnh cáo cự giải chiến sĩ.

“Hừ, cùng các ngươi về gặp tên lĩnh chủ ti bỉ kia, ta sẽ còn chết thảm hơn. Bớt nói nhảm đi, có bản lãnh thì cứ đến giết ta!” Cự giải chiến sĩ huy vũ chân dài sắc bén nghênh địch, cái miệng cua khinh thường cười lạnh.

“Ngươi tự mình muốn chết, thế thì đừng trách chúng ta.” Tên bạch sa chiến sĩ kia trầm giọng quát khẽ, phát động toàn bộ chiến sĩ công kích cự giải chiến sĩ.

“Hừ, các ngươi là một lũ cá ươn không biết sống chết, không ngờ dám đến trước cửa nhà lão tử làm ồn. Hôm nay lão tử đem hấp toàn bộ các ngươi cho rùa ăn!” Diệp đại đoàn trưởng hai mắt tà tiếu nhìn chăm chăm vào cự giải chiến sĩ, đi tới bên ngoài vòng chiến, chỉ vào bạch sa chiến sĩ hung hăng quát khẽ.

## 89. Chương 89 - Chém Giết, Thu Phục, Động Đất, Biển Gầm .

“Nhân loại ti tiện, ngươi dám vũ nhũ bạch sa chiến sĩ cao quý của hải tộc. Hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của hải tộc."

Trong con mắt của hải tộc, nhân loại đa phần đều là vô dụng, phế vật. Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt hai mươi Bạch sa chiến sĩ tại ven biển này, làm bọn chúng chấn kinh, sau đó nhìn thấy đối phương chỉ có một nam hai nữ, hơn nữa nam nhân lại đang đi tới, lập tức phẫn nộ chỉ vào bọn chúng mà gầm lên.

"Bạch sa chiến sĩ cao quý? Con mẹ ngươi dọa người à, rõ ràng không phải người, không phải cá mà, chính xác là xú ngư thì đúng hơn, thế nhưng dám ở trước mặt lão tử cuồng ngôn, có bản lãnh thì tới để lão tử xem qua!"Diệp Phong ngẩng đầu nhìn hai mươi bạch sa chiến sĩ, thể hiện vẻ mặt không coi chúng trong mắt.

"Ha ha ha, nói cho cùng, nói cho cùng, không phải người, cũng không phải cá, mà là xú ngư, bọn chúng căn bản không xứng là người hải tộc!" Cự giai chiến sĩ Lạc Kì cáo hứng nói.

“Nhân loại đáng hận. Hôm nay ngươi tư đào mồ chôn đi!” Hai mươi bạch sa chiến sĩ thấy Lạc Kì nhân cơ hội mà cười chê chúng, lập tức chia mười tên chạy tới phía Diệp Phong, mặt khác để lại mười tên tiếp tục vây công Lạc Kì

“Ngao ô ...!"

Một tràng sói tru vang lên, một tiểu đội tuần tra gồm năm tên bạch lang nghe được ven bờ biển vang lên một tiếng nổ mạnh, trước sau cưỡi tật phong cự lang chạy đến. Bọn họ năm người phụ trách nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt. Trước đó do đoàn trưởng đại nhân nhượng bọn họ ở cách xa nơi này một tí, nếu không có tốc độ của bọn họ, tuyệt đối không thể giờ này mới tới.

"Thú nhân ?" Bạch sa chiến sĩ nhìn thấy năm tên lang nhân cưỡi cự lang xuất hiện tại bờ biển, tất cả đều giật mình, thần sắc kinh hãi. Trong mắt hải tộc năng lực của thú nhân mạnh hơn nhân loại phế vật rất nhiều.

Năm tên bạch lang kỵ sĩ nhìn thấy hải tộc trong truyền thuyết, tâm trạng không khỏi giật mình. Tuy nhiên bọn chúng vẫn hướng đoàn trưởng đại nhân đi tới. Sau khi tới bờ biển, bọn họ lập tức triển khai ngăn chặn. Nếu để bọn bạch sa chiến sĩ tại khu vực tuần tra của bọn họ mà vây công đoàn trưởng đại nhân, đó là một điều sỉ nhục lớn đối với bạch lang chiến sĩ.

"Kỳ quái, ở xung quanh bờ biển này có rất ít nhân loại thì mới đúng a. Hôm nay như thế nào vừa có nhân loại vừa có thú nhân xuất hiện? Xem ra phải trở về bẩm báo với lĩnh chủ đại nhân việc này mới được." Bạch sa chiến sĩ đầu lĩnh suy nghĩ. Phun ra một vũng máu rồi quay về hướng bạch sa chiến sĩ bên mình mà quát: "Tất cả nhanh tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Sau đó đi gặp lĩnh chủ đại nhân phục mệnh!"

"Tuân lệnh!" Cả đám bạch sa chiến sĩ đều đồng thanh nghe lệnh, gia tăng công kích với bạch lang chiến sĩ, có vài tên muốn đi tấn công Diệp Phong, nhưng lại bị tật phong cự lang phóng xuất phong hệ ma pháp ngăn cản, căn bản không có khả năng xông lên.

Cự lang có thể phóng xuất ma pháp? Không lẽ bọn chúng là ma thú của lục địa? Bạch sa chiến sĩ nhìn thấy cự lang phóng xuất phong hệ ma pháp, tất cả đều kinh hãi.

"Ha ha ha, đây thật sự là hải tộc? Bạch sa chiến sĩ? Hảo a, nếu đúng như trong truyền thuyết có mỹ nhân ngư, có bao nhiêu đều đem đi làm nữ nô...ha ha..."

U Nguyệt Nhi thông qua Truyện Tống Trận về tới trú địa bí mật, kể lại tình hình cho mọi người. Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ ba tên lập tức hưng phấn như được tiền tới nơi, muốn coi hải tộc có gì khác so với trong ghi chép. Sau một lúc, vừa nhìn thấy hình dạng của bạch sa chiến sĩ, tất cả đều bật cười...

Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Lạp Phỉ Nhĩ cùng các thành viên tư lược đoàn cũng đều cùng Khải Đặc, Ai Đức thông qua Truyện Tống Trận đi tới. Sau khi thấy bạch sa chiến sĩ ai lấy đều lộ ra thần sắc tò mò.

“ Cái kia, cái kia... Bọn họ như thế nào tự nhiên từ không khí có thể xuất hiện tại bờ biển?" Hải tộc không ai biết Truyện Tống Trận là cái gì, bạch sa chiến sĩ cùng cự giải chiến sĩ đều thất sắc kinh hãi, vì đột nhiên toàn bộ thành viên Tư Lược đoàn xuất hiện, không nghĩ ra bọn họ như thế nào có thể tự nhiên xuất hiện.

"Tiểu đích môn, lập tức giết xú ngư hôi thối này cho lão tử!" Diệp Phong nhìn bọn bạch sa chiến sĩ đang giật mình, đắc ý cười to ra lệnh. Các thành viên Tư Lược đoàn nghe vậy lạp tức cùng kêu lên, nhanh chóng lao vào bọn bạch sa chiến sĩ, ai cũng có một điểm khoái chí.

"Rút lui, trở về bẩm báo với lĩnh chủ đại nhân!" Bạch sa chiến sĩ đầu lĩnh nhằm hướng không có địch nhân mà phóng đi bất chấp sự uy nghiêm của chiến sĩ, quay người ra hiệu cho thủ nhằm ra biển lớn để chạy trốn. Cự giải chiến sĩ Lạc Kì thấy thế lập tức nhằm hướng họ đuổi theo .

Bạch sa chiến sĩ biết khoảng cách rút lui từ bờ biển không xa. Bất quá bọn họ ở trên biển tốc độ đúng là rất nhanh, nhưng chạy trốn trên mặt đất lại rất kém. Thân cao mười thước, cầm trong tay cự hình Yểm nguyệt đao, Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc, một đao chém ngang đã đem ba gã bạch sa không kịp chạy trốn chém từ chỗ cái eo thành hai đoạn...

Linh ngưu chiến sĩ cùng bạch lang kỵ sĩ trước sau theo nhau chạy tới, vây quanh bạch sa chiến sĩ để chém giết. Tốc độ không kém, cự giải chiến sĩ Lạc Kì, áo giáp cứng rắn, trường thương đoạt mệnh, một thân bản lãnh... Bạch sa chiến sĩ toàn bộ liền bị tiêu diệt!

"Chàng như thế nào có thể tự nhiên xuất hiện tại đây, cũng không sợ bị mọi người nói đùa!" Tĩnh Hương không có tham dự vào cuộc truy sát, đứng bên cạnh Diệp Phong chăm chú nhìn hắn, ánh mắt long lanh, trong lòng kinh hãi bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở.

" Hắc hắc, đại mỹ nhân, nàng không biết, bởi vì mỗi người với thế giới này đều thích đi dạo trên cát biển như vậy. Ta gọi cái này là học tập!" Diệp Phong cười cười trả lời, một tay ôm Tĩnh Hương vào trong lòng, khẽ hôn lên đôi môi anh đào một cái, hơn nưa một tay dùng sức ma xát phong nhũ của nàng.

“Chàng nha, không bao giờ có thể có một chút đàng hoàng!" Tĩnh Hương sớm đã quen bị Diệp Phong ôm thân mật trước mặt mọi người, cũng còn không mắc cỡ như lần đầu tiên, nghe hắn nói xong rồi mỉm cười, điểm nhẹ ngón tay lên trán nhẹ giọng, có vẻ phong tình vạn chúng, rất chi là mê người.

"Hắc hắc, nam nhân không hư, đàn bà không thương a. Lão bà đại nhân, đêm nay nhớ kỹ cho ta vào cửa nhe..." Diệp Phong ghé bên tai Tĩnh Hương nói. Tĩnh Hương nghe được rất mắc cỡ, nhất thời đấm vào ngực hắn một đấm, Mộng Hinh ở một bên thấy giờ, mắt phương long lanh u oán liếc Diệp Phong một cái.

"Vị tiên sinh này, tại hạ Lạc Kì - Bảo Nhĩ, cám ơn ngươi đã trợ giúp!" Cự giải chiến sĩ Lạc Kì ánh mắt tò mò của Khải Đặc về tám cái chân di động, đi tới gần Diệp Phong cảm tạ.

" Ha ha ha, tại hạ Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là đáng mà. Cự giải chiến sĩ không cần khách khí!" Diệp Phong nhìn cự giải Lạc Kì tới gần, hai mắt hiện lên thần sắc đắc ý, cao hứng cười to," được rồi, vì sao bọn bạch sa chiến sĩ này mà đi truy sát ngươi? Hải tộc các ngươi cũng có lĩnh chủ mà?" Diệp Phong đối với Lạc Kì rất chi là tò mò, vừa tới đã hỏi chuyện .

Lạc Kì đối vói việc Diệp Phong trợ giúp vô cùng cảm kích, nghe hắn hỏi xong liên trả lời :"Hải tộc cũng như trên đất liền có các tộc giống nhau đều có chế độ giai cấp, mỗi khu vực hải vực đều có lĩnh chủ. Ta là cự giải chiến sĩ một thân một mình. Hai ngày trước tại khu vực giáp giữa hải vực và lục địa bởi vì đắc tội với lĩnh chủ của nơi này, bị hắn phái binh đuổi giết. Thân muốn chạy trốn lên phía trên nhưng bị bọn chúng đuổi lùi lại, không có nghĩ tới sẽ được các ngươi trợ giúp."

Nói về việc đánh nhau trên mặt đất, hải tộc có rất ít loài cùng cự giải chiến sĩ so sánh. Diệp Phong nghe nói xong, gật đầu ý hiểu, hai mắt chuyển động nhìn gã cười nói:" Gặp nhau tức là có duyên. Chúng ta cùng vậy công kẻ địch, và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hải tộc. Lạc Kì nếu ngươi không chê, mời ngươi tới doanh trại uống một chén, thế nào?"

Uống một chén? Lạc Kì không hiểu lắm, đây là ý tứ gì, bất quá nhìn thấy Diệp Phong đối với mình như thế, gã liền đáp ứng liền. Diệp Phong thấy thế vô cùng cao hứng, cũng không để ý tới hình tượng của mình lúc này khó coi ra sao, phân phó tiểu đổi xử lý thi thể bạch sa chiến sĩ, sau đó cười to dẫn cự giải chiến sĩ đi vào Truyện Tống Trận .

Lạc Kì lúc trước không hiểu Tư Lược đoàn vì sao có thể tự nhiên xuất hiện, sau một khắc đi vào Truyện Tống Trận gã liền xuất hiện tại đại sảnh của trú địa bí mật của Tư Lược đoàn, nhất thời giật mình, khó có thể tin loại sự tình này ...

Diệp Phong nhìn gã, nhớ tới hải tộc có thể là không có Truyện Tống Trận ... lập tức mỉm cười một phen giải thích với Lạc Kì, ra lệnh cho các thành viện chuẩn bị yến tiệc, khoản đãi bằng hữu đến từ hải tộc.

"Hắc hắc, xem ra tên đại bàng giải (cua lớn) này rất có thể sắp trở thành đồng bọn với chúng ta!" Khải Đặc đang gọi mấy tên thủ hạ, ánh mắt nhìn về phía cự giai chiến sĩ Lạc Kì. Còn có Ai Đức và Ba Nhĩ vừa buồn cười vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Kì.

"Nói nhảm, thiếu gia tiếp đón trọng hậu như vậy, chẳng lẽ lại để hắn rời đi?" Ba Nhĩ đắc ý nói.

"Ta khinh, tên tiểu tử ngươi sao không trước mặt lão đại mà nói thẳng cho gã ra. Nói ở đây gã không có nghe được đâu." Khải Đắc cùng Ai Đức đồng thời cười khinh bỉ Ba Nhĩ.

Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương bốn vị tuyệt sắc mỹ nhân, đứng phía sau Diệp Phong cùng hắn chiêu đãi cự giải chiến sĩ Lạc Kì, trong đầu đều hiểu Diệp Phong muốn làm gì. Đương nhiên,Diệp Phong muốn thu phục số người này, mọi người trong Tư Lược đoàn hầu như ai cũng nhìn thấu. Bây giờ Diệp Phong đã có chủ ý, mà mục tiêu chính là Lạc Kì!

Nói cũng tốt, nhiều người cùng thực hiện, mọi người trong Tư Lược đoàn chỉ tốn một chút thời gian, không bao lâu yến tiệc đã chuẩn bị xong. Lạc Kì ở hình dạng của bàng giải, ăn những món mỹ vị thanh ngư do hương kỳ ải nhân nấu, uống được hương kì quả tựu do hương kỳ ải nhân pha chế, vừa tán thưởng vừa ăn uống không ngừng

Mọi người đều nhìn về phía đại bàng giải đang một mình ăn uống đều không nhịn được cười. Duy nhất ở đó Diệp Phong ngồi đối diện, là thần tình vô cùng cao hứng.

Là hải tộc nhất viên, Lạc Kì đời này chưa từng được hưởng thụ mĩ vị của thanh ngư cùng mĩ tửu gì đó, gã hiện tại vô cùng hâm mộ các chủng tộc trên lục địa. Bởi vì trước kia tại ngoài biển khơi, niềm vui trong cuộc sống của gã chính là ăn cá sông tôm sống chán ngấy, không có thể so sánh với hiện tại.

"Thế nào Lạc Kì, trù nghệ của hương kỳ ải nhân như thế nào? Món cá này và tửu vị ngon không?" Diệp Phong nhìn hình dáng Lạc Kì, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý, ngoài miệng tươi cười hỏi.

"Ngon, ngon, thật ngon, trước kia cho tới bây giờ ta không nghĩ thanh ngư ăn ngon như vậy!" Lạc Kì vừa ăn thanh ngư miệng thì xì xồ trả lời," nếu sau này có thể thường xuyên thưởng thức loại thanh ngư này, cuộc sống nhất định không có buồn tẻ như trước kia nữa!"

"Ha ha ha...cái đó không có khó, Lạc Kì, ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ trù nghệ của hương ải nhân và các loại mĩ thực." Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ ba tên bại hoại vưa nghe Lạ Kì nói câu tiếp theo, tất cả đều không nhịn được mỉm cười đứng lên, nghĩ một cách có thể hấp dẫn được đại bàng giải .

"Đúng vậy, Lạc Kì, ta chính là đoàn trưởng. Nếu ngươi thích hưởng thụ mĩ thực, không bằng gia nhập Tư Lược đoàn của ta, ta cam đoan với ngươi sau này mỗi ngày đều thưởng thức mĩ thực mà trước kia chưa từng có!" Diệp Phong nhìn ba người Khải Đặc mỉm cười mời.

"Hảo, nếu tất cả mọi người đều hoan nghênh, ta đây nguyện ý cùng mọi người làm bạn, hưởng thự mĩ thực." Lạc Kì nhìn thấy ánh mắt của mọi người ai nấy đều hoan nghênh, nghĩ lại sau này mỗi ngày đều thưởng thức mĩ vị, vì vậy liền mở miệng đáp ứng gia nhập Tư Lược đoàn.

Diệp Phong thấy Lạc Kì gia nhập Tư Lược đoàn, lập tức cao hứng cười to. Gần phía sau mình, Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi không có dùng bữa đang ngồi ở trên đùi, trái ôm phải áp rồi mời mọi người tận tìnhăn uống.

Song, chính lúc này, sơn động đột nhiên rung động như lần trước, hơn nữa còn mạnh hơn so với lần trước. Có vài nơi trong sơn động không chịu được, bắt đầu nứt ra, làm cho mọi người kinh hãi.

"Đi, tất cả mọi người nhanh đi ra bờ biển!"

Diệp Phong nhìn thấy động đất lại bắt đầu, trong lòng thầm than. May mắn trước đó tiểu đội tuần tra xử lý bọn bạch sa chiến sĩ, không có thu hồi Truyện Tống Trận, ngoài miệng lo lắng thúc giục mọi người, thống lãnh bọn họ thông qua Truyện Tống Trận nhanh chóng rời khỏi sơn động, đi ra ngoài bờ biển. Kiệt Nã Tư thu lại Truyện Tống Trận, đồng thời bay khỏi.

Động đất vẫn tiếp tục, mặt đất rung động. Bọn người Diệp Phong đứng trên bờ biển có cảm giác cả thiên địa đều lay động, cảm giác thế giới tới ngày tận thế.

"Thiếu gia..." Lộ Lộ hơi rung động, trong lòng sợ hãi, khẩn trương ôm lấy cánh tay của thiếu gia.

"Động đất chẳng lẽ không có kết thúc ư? Chấn động một lần như vậy cách một lúc sẽ lại xuất hiện, lão thiên a!" Diệp Phong nhìn thấy Lộ Lộ sợ hãi, ôm nàng vào trong lòng, nhìn thấy khắp nơi đều thay đổi, cảm giác dưới chân lại chấn động, nhịn không được mở miệng chửi to.

"Lôi Ân đoàn trưởng, nhìn bề mặt ngoài biển thì đại hải cũng bị ảnh hưởng rất lớn, phỏng chừng một lúc sẽ có sóng to đánh tới, chúng ta trước hết nên rời khỏi bờ biển!" Lạc Kì sinh sống lâu năm ở đây, nhìn tình hình ngoài biển khơi, lo lắng nhắc nhở Diệp Phong.

"không có Quang Minh bạch vũ điêu tất cả mọi người lập tức tiến về phía bộ lạc Kì Qua Nhĩ tại sa mạc để tránh." Diệp Phong nhìn về phía bên kia biển lớn, ý nói không có bất kỳ con Quang Minh bạch vũ điêu nào cả, tất cả thông qua Truyện Tống Trận tới Kì Qua Nhĩ bộ lạc ở bên kia, sau khi ôm Lộ Lộ cùng cưỡi một con điêu, đón thêm Tĩnh Hương rồi cùng tinh linh trung đội bay lên trên không.

Lúc này, mặt biển càng lúc càng có biến hóa lớn, sóng lớn đánh tầng này tiếp tầng kia, cùng với gió biển gầm thét bên tai làm nhiều người sợ hãi. Phía dưới địa chấn mật độ càng ngày càng mạnh. Lần trước động đất vô pháp so sánh với lần này, nhóm người Diệp Phong tất cả đều kinh ngạc!

Trời về chiều, sóng biển đánh ra tựa yếu dần, đột nhiên tại ngoài khơi tiếng gió như điên cuồng gào thét, sóng lớn tầng tầng phóng đến, tăng vọt tiến tới, nhằm mặt đất đánh vào.

"Mẹ nó, đây là biển gầm (Tsunami)! Mọi người nhanh bay lên cao!" Diệp Phong nhìn cơn sóng lớn phía dưới, mở miệng nhắc nhở mọi người bay lên cao...

Trời, bí mật trú địa sợ rằng đã bị ngập nước. Ngàn vạn lần đừng để Truyện Tống Trận bị hỏng a, lão tử đang định tìm địa tinh kiếm chút tiện nghi! Diệp Phong nhìn cơn động đất, biển gầm, trong đầu hắn hiện nên ý niệm ma quái.

## 90. Chương 90 – Nam Bắc Phân Cách, Quốc Vương, Giáo Hoàng, Kế Hoạch.

Quang minh lịch ngày 30 tháng 10 năm 9719, Quang minh đại lục bị một trận động đất với sóng thần khủng khiếp khó có thể tưởng tượng được xâm nhập. Động đất bắt đầu tại khủng bố ma lâm trung tâm đại lục, đại lục bị xé ra, phân thành hai nữa, hình thành nên hai khối đại lục nam bắc. Những đợt sóng thần tàn bạo quét qua giải đất duyên hải cuốn đi vô số tính mạng con người và tài sản, nam bắc lưỡng khối đại lục bị nước biển ở hai bờ đông tây tràn qua, hình thành nên một nội hải ngăn cách sự qua lại của hai bờ nam bắc.

Một phần mười dân cư của đại lục, bị mất mạng bởi tai hoạ tự nhiên khủng khiếp này. Kinh tế các quốc gia bị tổn thất nghiêm trọng, trong đó Mạt La đế quốc ở phía tây nam và dực nhân vương quốc ở phía đông, tổn thất vô cùng thảm trọng, tình thế hết sức bất lợi. Bởi vì, lĩnh thổ vùng tây bắc của Mạt La đế quốc bị phân ra nằm tại nữa bắc đại lục, cả phần lãnh thổ phía nam của dực nhân vương quốc đều bị phân ra nằm ở nửa nam đại lục.

Lãnh thổ quốc gia bị ngăn cách bởi một biển lớn, dực nhân có năng lực phi hành có bay xuyên qua tuỳ ý, nhưng với kỹ thuật đóng tàu của Quang Minh đại lục đã bị mai một, tình hình của Mạt La đế quốc thì thập phần bất ổn, cả tỉnh tây bắc đều để lại cho nước có thái độ đối địch là Thiên Vũ đế quốc, quả thật chính là đưa dê vào miệng cọp!

Cả đại lục bị phân thành hai nửa nam bắc, lĩnh thổ của hai nước lớn đều chịu nhiều nguy cơ, thời đại mới đã đến!

Hắc Ám giáo đồ, thừa dịp sự hỗn loạn do tai hoạ tự nhiên gây ra, hoàn toàn thoát khỏi sự đuổi giết của Quang Minh giáo đình, tung tích tại Thiên Vũ đế quốc bị mất đi. Làm cho quốc vương của Thiên Vũ đế quốc cùng giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, đều vô cùng lo lắng, phái nhân mã truy tìm Hắc Ám giáo đồ ở khắp nơi.

Đại họa vừa qua khỏi, bách phế đãi hưng, Vọng Triều sơn phía tây nam Mạt La đế quốc, nước biển vừa rút đi khỏi nơi cư trú bí mật, Diệp Phong dẫn theo Lộ Lộ cùng bốn vị giai nhân, và nhiều thành viên của Tư Lược đoàn, từ sa mạc trở về nơi này, đầu tiên là kiểm tra ma pháp trận của Truyện Tống chi môn, thấy không có vấn đề gì đáng lo, mới bắt đầu gọi mọi người trở về thu dọn lại mớ hỗn loạn trong sơn động.

Từ lúc động đất với sóng thần bắt đầu, Diệp Phong có thể nói đã chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra. Từ nơi trú địa bí mật ở Vọng Triều sơn bị nước biển tràn ngập, từ sa mạc trung ương đại lục, tận mắt thấy đất đai nứt vỡ, nước biển mãnh liệt dâng trào, trong lòng chỉ có thể nghĩ ra hai chữ: tráng lệ!

Cho nên tổn thất mà động đất mang lại cho hắn, đối với hắn căn bản không là gì, cái chính là sơn động không bị sụp đổ, đồ dùng sinh hoạt và một phần lương thảo với hạt giống bị nước biển cuốn trôi, tính ra tổn thất cũng không nhiều lắm. Đa số vật dụng của Tư Lược đoàn bình thường đều do hắn và những thành viên cấp bậc đội trưởng cất giữ trong không gian giới chỉ.

Động đất vừa qua khỏi, Diệp Phong phân biệt nhìn Đế Na với Lạc Khắc. Người trước ôm hắn yêu kiều kể lể nỗi sợ hãi động đất cả nửa ngày, mới cho hắn rời khỏi. Người sau thấy hắn vô sự thì cảm thấy vui mừng, dặn dò hắn bên ngoài nhất định phải cẩn thận, đế quốc nhất định sẽ có biến động lớn trong thời gian gần đây.

Cuối cùng Lạc Khắc còn không quên nhắc nhở tôn tử nhanh chóng sanh cho ông một tằng tôn, để ông đưa về làm bầu bạn. Phu nhân nguyên phối của lão Kiệt Khắc, cũng chính là nãi nãi của Lôi Ân, đã qua đời, hôm nay trong phủ mặc dù cũng có nhiều thê thiếp, nhưng tuổi già sức yếu, hơn nữa đều là ham muốn vinh hoa phú quý, cho nên căn bản không quản đến các nàng. Trải qua thảm họa tự nhiên kinh hoàng, Lạc Khắc bắt đầu hi vọng có thể ở bên cạnh thân nhân của mình, cho dù là trẻ con cũng tốt.

Diệp Phong với vấn đề này không cảm thấy lo lắng, có ý tốt nói cho Lạc Khắc biết ông vốn sẽ có tằng tôn, bất quá ở giữa đường lại bị chết trong bụng mẹ. Cũng không biết vì sao, hắn ở phương diện này có thể nói rất cần mẫn, cũng không có làm Lộ Lộ cùng tứ nữ thụ thai, nhưng cho đến nay ngoại trừ U Nguyệt Nhi, còn lại tam nữ chưa từng nhận xuất hiện dấu hiệu.

“Ai, thật vất vả bố trí một nơi ở xinh đẹp, tự nhiên bị nước biển phá hủy, thật sự là xui xẻo!” Mộng Hinh kéo cánh tay trái của Diệp Phong, nhìn tình cảnh hỗn loạn ở chung quanh, cảm thấy có chút buồn bực.

“Thoải mái lên, cái cũ không đi, cái mới làm sao đến.” Diệp Phong trong miệng ngậm Thanh sản tiêu hồn, nhìn Mạn Nộ Ai Nhĩ ở bên phải cách không xa, suy nghĩ hỏi: ”Đại sư, ta nhớ kỹ người từng nói chỉ cần mười hai Truyện Tống Trận với truyện tống thủy tinh đều còn đủ, phóng hồi lại ma pháp truyện tống là có thể khởi động lại truyện tống chi môn, có thật sự làm được không?

Diệp Phong gần đây tự mình suy nghĩ, ra lệnh Lạc Tư với Mạn Nỗ Ai Nhĩ chế tạo một cái mộc chế luân y ( xe lăn bằng gỗ), làm Mạn Nỗ Ai Nhĩ thập phần vui mừng. Giờ phút này đang muốn làm luân y chuyển động, nghe Diệp Phong nói xong, liền bỏ qua ý nghĩ trong đầu, gật đầu nói:"Đúng vậy, không cần phải lo lắng truyện tống thuỷ tinh bị phân ra, năng lượng sẽ không yếu đi, chỉ cần phóng hồi lại ma pháp trận, là có thể khởi động lại Truyện Tống chi môn."

"Ân, vậy là tốt rồi!" Diệp Phong hài lòng gật đầu nói. Tĩnh Hương với Mộng Hinh trước sau nhíu mày hướng đến hắn hỏi: "Chàng không phải là muốn đến đại lục của địa tinh chứ?’’

"Đúng vậy, bây giờ sáu trung đội chủ đều có khải giáp hạng nặng chế từ tinh thiết, hỏa thương hỏa pháo của địa tinh bắn thiết đạn không thể xuyên thấu, có thể đi xem thử có khả năng kiếm được gì hay không, tốt nhất là có thể bắt một ít địa tinh hoặc là một tá địa tinh hoả pháo trở về….. hắc hắc ….. đến lúc đó xem ai không biết đầu, lão tử liền đánh con mẹ hắn…..” Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh, cười hắc hắc trả lời, trong đầu đều nghĩ đến tình cảnh xâm lược địa tinh.

“Chàng có nắm chắc không? Cho dù tinh thiết khải giáp có khả năng ngăn cản lực xuyên thấu của hoả thương, nhưng đạn dược oanh tạc làm thế nào mà chống đỡ? Đừng quên ma sủng không có khải giáp, chúng bị hoả pháo oanh tạc khẳng định chịu không nổi. Hơn nữa chúng ta lại không biết đối phương có bao nhiêu binh lực đồn trú. Trong tình huống này mà mạo hiểm dịch chuyển tới, thật quá nguy hiểm, thiếp phản đối.” Tĩnh Hương nhìn người trong lòng, biểu thị thái độ kiên quyết.

“Ai, ai, lão bà đại nhân, ở đây nhiều người như vậy, cho ta một chút mặt mũi được không. Ta làm sao lại đi làm việc mà mình không nắm chắc chứ?” Diệp Phong một tay ôm Tĩnh Hương vào lòng, bên tai nàng cười hì hì nói nhỏ, ” Địa tinh có hoả thương hoả pháo, chúng ta cũng có tạc đạn đặc chế, đến lúc đó chúng ta lợi dụng sức phòng ngự của khải giáp, oanh tạc lại bọn họ, nàng nói ai có ưu thế hơn?”

“Chàng là đồ không có lương tâm, thiếp lo lắng cho chàng, vậy mà chàng nói thiếp không để cho chàng mặt mũi.” Ngọc thủ của Tĩnh Hương ở sau lưng Diệp Phong hung hăng nhéo một cái, nhẹ giọng trách cứ, “ chàng không biết là dùng tính mạng của thành viên Tư Lược đoàn, đem đi so sánh với tạc đạn của địa tinh là quá đáng sao?”

“Tố tố, nàng đãin tưởg ta, vậ đoà trưởg ta sẽhông dễàg buông tay chị chế. Nế không đượ ta sẽỏ qua.” Diệ Phong hung hăng hôn đôi môi đỏọg củ Tĩh Hương mộ cá, đển ủ nàg, quảhậ làuyế tâm đi tớ đị tinh đạ lụ.

“Xem ra chàng đãuyế địh, thiếp vĩh viễ không cáh nà khuyên bả chàng nữ. Chàng tù ýàà không cầ hỏ lạ!” tâm trạg Tĩh Hương khi thấ hắ không nghe lờ khuyên bả, lo lắg không vui.

Mộng Hinh vốn rất tinh minh, thấ tình nhân đãuyế tâm muố đi, Tĩh Hương khuyên bả cũg chỉô dụg, liề không lãg phíướ bọ đểhuyên bả nữ. Tạ hoà cảh không thểhay đổ nà, quảhông muố cùg tình nhân sinh ra mâu thuẫ không tố, ảh hưởg đế tìh cả.

Phí bên phả Diệ Phong làạ Nỗi Nhĩ nghe xong trong lòg lão có́ghĩo lắg cho bả thân. Bấ quáư Lượ đoà lạ cóiệ Phong, á ôn độ tà, nắ giữuc1đạ quyề, nó mộ chứhông hai lờ, liề nghĩương lai mọ lờ khuyên vớ hắn đề vô dụg. Hắn không phải lúc nào cũng từ chối nghe lời khuyên, bởi vì đoà trưởg cũg làhông phả không biế nhì ngườ. Với cá tính không chịu thua thiệt của hắn, tất sẽ không để cho Tư Lược đoàn bị tổn thất gì.

Lú nà, cựiả chiế sĩạ Kì, ra biển để tắm biển, vừ từruyện Tốg Trậ trởề Diệ Phong đãhấ gã, nghĩghĩ lập tức uốg hế, rồ cườ nó: “Lạ Kì sắ tớ ta chuẩ bịhá hiể cảùg thầ bíủ lụ đị làuc1đị tinh, ngươi cóhểiú ta tuyể lự mộ í cựiả chiế sĩ không? Ta cóhểam đoan sau nà bọ họuc1đã ngộẽhông ké!”

Lạ Kì vố là con đại bàng giải ( cua lớn) ở vùng biển rất thích thú về những sự vật mới lạ. Gã thấy đoà trưởg muố đi tớ nơi thầ bíuc1đạ lụ của đị tinh hiếm thấy, lậ tứ lộa vẻặ tòò nghe đoà trưởg nó xong, nghĩột lúc rồ đá: “Theo lýhuyế, nế đoà trưởg cấ đã ngộhư vập, thììh thườg cựiả chiến sĩẽhông cựuyệ. Ta cũg cóhông í đồg tộ bằg hữ. Cóuc1điề cựiả chiến sỹhúg ta không cóãh đị cốuc1địh, cóhểẽao phíhông í thờ gian. Vớ tố độủ ta, muốn liên hệhiều cựiả chiến sĩuc1đại khái cũg phả mấ hơn mộ thág.”

“A, được vài chục trong mộ thág hơn? Không cóấ đề ngươi tậ lự màuc1đi tì, ta trướ khi đi đị tinh đạ lụ cũg muố chuẩ bịộ chú, cóhểhờgưới kiế đượ trởềồi mớ đi thá hiể. Cóơn vài chục cựiả chiế sĩia nhậ, ta cóhểắ chắ thàh công.” Diệ Phong nghe vậ cao hứg mỉ cườ.

“Đoà trưởg nế muố thu thêm nhân mã Ta cóhểrởềộạ của tại cựhân vương quố, giú ngườ chiêu lãm mộ vài Kỳạ Tư cựhân!” Lôi Nặ đang trong hình dạng của ải nhân, tay gã đầ đi tớ gầ Diệ Phong.

“Chiêu lã Kìạ Tư cựhân? Ngươi cóắ chắ không??” Diệ Phong nghe Lôi Nặ nó xong, hai mắ ság bừg lên, trên miệg như cóhả cảướ miếg, chỉh sắ hỏ. Nế đồg thờ cóhiều cựiả chiế sĩùg Kì Lạ Tư cựhân, vậ thự lự củ Tư Lượ đoà không phả lạ tăng cườg sao, hắn không cao hứg thì không được.

“Điề nà cóhể chỉầ nó có hương ki ả nhân chế biến mĩ thực và rượu ngon, Kìạ Tư cựhân đề sẽuc1ưa thíh. Ta tuyệ đố nắ chắ đầ tiên cóhểhuyế phụ mấ ngườ bằg hữ tạ bộạ!” Lôi Nặ cườ cườ, mụ đíh lớ nhấ trong lòg cuố cùg cóhểó ra. Kỳhự y thấ đoà trưởg đã ngộất tốt, nên muố đi tì mấ bằg hữ lạ vìuc1đoà trưởg màuấ lự, cùng hưởg thụĩhự cùg hảo tử.

“Ha ha ha, tốt, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục được mấy bằng hữu của ngươi, thì điều đó sẽ mang đến cho Tư Lược đoàn sự trợ giúp rất lớn!” Diệp Phong nghe vậy thì trong lòng thấy sảng khoái, lớn tiếng cười ha hả rất cao hứng, rồi ra lệnh cho hương kỳ ải nhân buổi tối chiêu đãi Lạc Kỳ và Lôi Nặc.

“Hừ hừ, lão đại thật là, Lạc Kỳ và Lôi Nặc tích cực chiêu mộ nhân thủ, lại cấp cho bọn hắn buổi tối, mà không cấp cho chúng ta, thật là bất công mà.” Khải Đặc và Ai Đức hai tên bại hoại đứng một bên thầm thì phàn nàn với nhau, khiến cho những kẻ thuộc hạ đứng gần đó nghe được đều cười trộm.

\*\*\*

Bàng Kì - Cách Nhĩ Cáp Đặc, quốc vương Thiên Vũ đế quốc, tóc xanh râu ngắn, dáng người anh tuấn tiêu sái, đang trong tuổi tráng niên, bề ngoài trầm ổn, nhưng bên trong thì bừng bừng dã tâm, lại cực kỳ háo sắc. Từ sau khi đăng cơ thì đã sớm có ý đồ thống nhất tam đại đế quốc của nhân tộc và thu gom tất cả những trang tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ vào tay.

Sau trận động đất kinh hoàng, Quang Minh đại lục bị chia ra làm nam bắc hai phần, Bàng Kì đã có chủ ý với lãnh thổ phía tây bắc của Mạt La đế quốc, nên đã âm thầm điều động binh lực, chuẩn bị nhất cử chinh phạt lãnh thổ phía tây bắc của Mạt La đế quốc, quy vào bản đồ của quốc gia của mình.

Màn đêm phủ xuống, bầu trời không trăng không sao, một dãy đen nhánh. Lúc này, Bàng Kì vừa cùng với mấy vị trọng thần thương nghị sự vụ triều chính, sau đó thì trở về hậu cung. Y được sủng phi xinh đẹp Du Lỵ cùng với cung nữ hầu hạ tắm rửa bằng nước nóng, sau đó thì trở lại tẩm cung có tường làm bằng vàng trông rất lộng lẫy và xa xỉ của mình. Y ôm lấy Du Lỵ lúc này đang mặc bộ xiêm y màu đen mỏng manh trong suốt mà áp tới bên giường, dáng vẻ ham muốn được giao hoan.

“Bệ hạ, làm sao hôm nay ngài lại gấp như thế? Hãy để thần thiếp hầu hạ ngài trước nha!” Du Lỵ là một mỹ phụ, năm nay ba mươi tuổi, có mái tóc đỏ và dài, lúc này đang nằm bên dưới Bàng Kì, chỉ yêu kiều kêu lên như thế rồi đỡ y ngồi dậy trên giường. Sau đó ả giúp y cởi bỏ áo ngủ, rồi quỳ xuống giữa hai chân của y, cúi đầu ngậm lấy nam căn của Bàng Kì, dùng đôi môi anh đào và chiếc lưỡi thơm tho tận tình hý lộng một hồi, khiến cho dục hỏa của y đại thịnh.

Mười năm trước, Du Lỵ - Khẳng Địch Ni từng được xem là Thiên Vũ đế quốc đệ nhất mỹ nhân, luận về tư sắc và tài nghệ đều có thể nói là cực phẩm. Sau khi được Bàng Kì thu nạp vào cung, vì muốn lấy lòng Bàng Kì mà nàng đã cố gắng học rất nhiều kỹ xảo về thuật phòng trung, tuyệt đối có thể xưng là một vưu vật phong tao nóng bỏng. Từ khi Bàng Kì có nàng, y đã không còn đoái hoài đến những phi tử khác nữa.

Vào thời khắc này, Du Lỵ mặc xiêm y màu đen mỏng manh trong suốt, có thể thấy rõ đồi ngực cao vút, chiếc eo nhỏ mềm mại, cùng với ngọc đồn và đôi đùi ngọc xinh đẹp. Những chi tiết đó đều được Bàng Kì thấy rõ, thậm chí cả vùng cấm địa tiêu hồn của ả cũng phơi bày rõ ràng.

“A…....ái phi, kỹ thuật miệng của nàng thật sự càng ngày càng cao a…..…..” Bàng Kì bị kỹ thuật miệng thuần thục của Du Lỵ khiêu khích dục hỏa, không thể nhẫn nại được nữa, liền xoay người ôm lấy ả đặt lên giường trong tư thế mà y thích nhất, rồi xé toạc bộ xiêm y màu đen mỏng manh của ả. Y đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ rồi kéo chiếc đùi ngọc thon dài đặt lên vai mình, nam căn dựng thẳng, rồi thô bạo tiến nhập vào ả.

“A…....bệ hạ…....đừng như vậy…..a…...ô…...mạnh nữa…..”

“Ha ha ha, ả lẳng lơ này, vừa không muốn như thế này lại vừa muốn mạnh thêm, có phải là rất sảng khoái không?”

Tiếng rên rỉ thô tục của Du Lỵ bị công kích thô bạo, làm cho dục hỏa của Bàng Kì dâng cao thêm, rồi cười to ha ha đầy tự tin của nam nhân, gia tăng thêm công kích lên người ả. Hai tay cùng lúc đang tiến hành xâm phạm mĩ nhũ trước ngực. Lại không biết trên đỉnh của tẩm cung rộng lớn, có một nam đọa lạc thiên sứ đang giương đôi cánh màu đen nhìn bọn họ mà cười lạnh.

“Ác…....bệ hạ…....thỉnh ngài mạnh thêm nữa…..nhanh nữa…...nhanh nữa…..”

Du Lỵ bất mãn còn muốn Bàng Kì tiếp tục công kích, trong miệng là tiếng rên rỉ mê người không ngừng. Bàng Kì nghe thấy trong lòng rất hứng phấn, nhưng mà xương cốt đã rả rời, thế là bị đánh bại không còn một manh giáp.

Ai, đã xong rồi, không biết khi nào lão mới cho ta một lần thỏa mãn thật sự…..Du Lỵ biết rằng Bằng Kì đã ngừng, trong lòng nghĩ thất vọng, trên miệng vẫn mỉm cười quyến rũ làm nũng: “Bệ hạ, ngài hôm nay thật dũng mãnh nha, thần thiếp bị ngài làm khiến cho thật sảng khoái, làm tim đập nhanh. Tối mai ngài tiếp tục sủng hạnh thần thiếp nha, không được tìm nữ nhân khác đó.”

“Ha ha, bảo bối, sẽ không tìm nữ nhân khác.” Bàng Kì căn bản không hiểu rõ ý nghĩ trong nội tâm của Du Ly6, nghe giọng làm nũng của mỹ nhân được thỏa mãn, lập tức cười to cao hứng: “Đến đây, ái phi, mau dùng tuyệt chiêu của nàng làm nó khôi phục lại hùng phong nào, để còn tiếp tục cho nàng ngây ngất.”

Ai, xem ra tối nay phải tự bí mật giải quyết rồi. Du Lỵ nghe Bàng Kì nói xong, trong lòng thầm than, buổi tối lại phải tự sướng một mình nữa, rồi đang định phục vụ Bàng Kì lần nữa, thì bên ngoài lại đột nhiên có một âm thanh nhàn nhạt vang lên: “Quốc vương bệ hạ, cái việc này không cần quá sức. Hay là hãy tập trung tính toán để thực hiện hùng tâm của ngài.”

“Ai?!” Bàng Kì và Du Lỵ vừa nghe âm thanh vang lên, liền ngồi dậy xuống giường kinh hô dò xét, sau đó lại co rút trên giường.

“Ta đang ở phía trên” Đọa lạc thiên sứ từ trên cao bay xuống với thần thái ung dung tiêu sái, rồi đứng đối diện Bàng Kì.

“Đọa lạc thiên sứ? Đến…....”

Bàng Kì chỉ có thực lực lục giai cuồng sa kiếm sĩ, khi thấy đối diện là đọa lạc thiên sứ của Ma tộc, nhất thời kinh hãi thất sắc. Y muốn mở miệng gọi vệ binh bên ngoài, nhưng chỉ nháy mắt một cái, đọa lạc thiên sứ đã chụp được cổ của lão, ý bảo lão vào Du Lị không được lên tiếng.

“Ngươi là Ma tộc? Ngươi muốn thế nào?” Trong hoàng cung được canh phòng nghiêm mật, nhưng đọa lạc thiên sứ này lại có thể vào đây mà không bị phát hiện, chúng tỏ thực lực cao cường, cổ của Bàng Kì bị khống chết, trong lòng khẩn trương, không dám phản kháng, nhưng miệng vẫn lên tiếng hỏi.

“Quốc vương bệ hạ không cần khẩn trương, ta là Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư – Lỗ Đức Nại. Hôm nay đến tìm ngài là muốn thương thảo một kế hoạch chinh phục thế giới…..” Đọa lạc thiên sứ, cũng chính là Hắc Ám giáo hoàng, nhìn Bàng Kì rồi nói ra mục đích của mình.

## 91. Chương 91 – Thiên Vũ Điều Binh，hắc Ưng 、cương Giáp Phong Ngưu .

Cả đại lục bị phân thành nam bắc, có cư dân của một quốc gia cư trú trên cả nam bắc hai khối đại lục, muốn tiếp tục tiến hành trao đổi, mua bán phải thông qua vùng biển rộng lớn giữa nam bắc hai khối đại lục. Bởi vậy các thương nhân có kinh nghiệm ở các nơi đều thừa dịp nắm bắt thời cơ, bắt đầu từ các thành thì ven biển. Ngư nghiệp cùng với kỹ thuật đi biển yếu kém được phát triển.

Thảm họa vừa qua khỏi, các quốc gia ở hai đại lục nam bắc kiệt lực giảm thiểu sự tổn thất, đồng thời tiếp tế cho tai dân, cũng đều có thời gian chú ý tới một điểm nghi vấn, là động đất vì sao lại từ trung tâm của đại lục là Khủng bố ma lâm bắt đầu? Ma thú có phải là sớm biết đại lục sẽ có động đất nên rời khỏi ma lâm? Nếu không vì sao chúng, những ma thú có khả năng phi hành đều tụ tập tại phương bắc, còn lại đều ở phương nam. Sau khi đại lục bị phân cắt thì toàn bộ tập hợp tại phương nam?

Không có ai có khả năng giải thích được bí ẩn này, làm cho nam bắc tám đại quốc gia thập phần khó hiểu. Mà tại nam đại lục là Mạt La, Quang Minh, cự nhân ba nước cùng với một nữa lãnh thổ của dực nhân vương quốc còn phải nơm nớp đề phòng hành động của ma thú, để tránh bị chúng thừa dịp xảy ra sự hỗn loạn, gây ra những tổn thất lớn hơn nữa.

Lúc chính ngọ, mặt trời trên cao toả ánh nắng chói chang, ở toà lương đình trong hậu hoa viên của hoàng cung Mạt La đế quốc, nghe xong bẩm báo của mật thám, ý bảo lui ra sau, trên mày lộ ra vẻ buồn phiền. Bởi vì mật thám bẩm báo, Thiên Vũ đế quốc đang ở biên giới tỉnh tây bắc tại đại lục phía bắc, tập trung binh lực, ý đồ ra sao thì tự nhiên thập phần rõ ràng!

“Bệ hạ, không bằng triệu tập quan viên đến suy nghĩ đối sách?” Tả La nhìn quốc vương bệ hạ đang lo lắng mở miệng đề nghị.

Lao Nhĩ nghe vậy lắc lắc đầu, nói: ”Bây giờ tình hình trong nước đã thập phần không ổn, không thể tưởng là Thiên Vũ đế quốc sẽ như vậy. Ngươi đi truyền lệnh hắc ưng kỵ sĩ đoàn, lập tức đi trước trợ giúp tỉnh tây bắc, giám thị hành động của Thiên Vũ đế quốc, thông báo lại cho Phí Đức để tự mình mang binh tiến đến đóng ở tỉnh Tây Bắc!”

“Vâng!” Tả La đáp lại mệnh lệnh. Xoay người rời đi.

Hắc ưng, tứ giai ma thú không có thuộc tính, thân dài hai thước, toàn thân là lông một màu đen, hai cánh có lực rất mạnh. Hắc ưng kỵ sĩ đoàn, tại Mạt La đế quốc là một trong hai đại phi hành binh đoàn, có một vạn thành viên, địa vị gần với hoàng gia kỵ sĩ đoàn.

Phí Đức - Chiêm Mỗ Tư, nhi tử của Uy Nhĩ nguyên soái, phụ thân của Phỉ Long, là đại tướng quân của Mạt La đế quốc, thống lĩnh một nửa binh mã của đế quốc, hàng năm đều trú thủ tại phương bắc.

“Bàng Kì, dã tâm của ngươi cuối cùng cũng lộ ra rồi, không nghĩ lại bất thình lình nhanh đến như vậy…...” Lao Nhĩ nhìn Tả La rời đi, trong đầu có nhiều suy nghĩ.

Cùng lúc đó, tại hoàng cung Thiên Vũ đế quốc, Bàng Kì bệ hạ đang vô cùng tự tin cùng các vị trọng thần thương nghị kế hoạch tiến công tỉnh tây bắc của Mạt La đế quốc. Đêm mà Tắc Tư tìm đến Bàng Kì, hai người bí mật thương nghị đều vô cùng vui mừng với kế hoạch đề ra, triệt để đốt cháy lên dã tâm ẩn trong lòng Bàng Kì đã lâu!

Cương giáp phong ngưu, tứ giai ma thú không có thuộc tính ma pháp, thân cao khoảng ba thước, tứ chi to lớn mạnh mẽ, toàn thân bao phủ bởi lân giáp màu vàng, độ cứng rắn có khả năng so với cương thiết. Tính tình hung dữ, sức chịu đựng siêu cường, một khi bị chọc tức, liền không ngừng truy đuổi kẻ địch, giống như đã phát điên, là vương giả trong ma thú không có chúc tính. Coi như là một dị chủng siêu cường trong các loài ma thú không có chúc tính, cho dù là ngũ, lục giai chúc tính ma thú cũng không dám trêu chọc chúng. Ngoại trừ đồng loại, chúng cơ hồ không hề buông tha cho những ma thú khác xâm phạm lãnh địa của mình!

Cương giáp ngưu vương, tứ giai ma thú không có chúc tính, hình thể bình thường, cương giáp giống với phong ngưu, nhưng lân giáp cứng rắn hơn, sức mạnh cường đại hơn, bốn vó dưới chân đều là màu vàng!

Hôm nay tại bờ biển phía bắc của nam đại lục, khắp nới đều là ma thú, thống lĩnh bởi Bạo Sa Cửu Đầu hoàng. Tại phía tây nam của Hỗn loạn hoang nguyên trong Hồ Lô sơn cốc, bây giờ tụ tập khoảng hơn hai trăm con cương giáp phong ngưu.

Hồ Lô sơn cốc từng được Hoàng gia Tư Lược đoàn bố trí đẹp hơn, đã không thể tồn tại. Tất cả tinh linh thụ ốc đều bị phá hư. Mặt đất được trồng hoa cỏ một cách chỉnh tề, cũng bị biến thành nơi ăn của cương giáp phong ngưu. Khắp nơi đều là một cảnh tượng hoang vu.

Hoàng hôn, nắng chiều chiếu rọi Hồ Lô sơn cốc, khiến nơi đây càng thêm có vẻ hoang vu, chỉ có cương giáp phong ngưu chậm rãi bước đi trong cốc, cỏ xanh ở mọi nơi đều trở thành thức ăn.

Bởi vì cương giáp phong ngưu là một bầy đàn có tính cách bá đạo, bởi vậy quanh Hồ Lô sơn cốc, cũng chỉ có chúng nó xuất hiện lúc này, còn lại đều không thấy bóng một ma thú nào khác.

Lúc này, tại nơi có diện tích lớn nhất là phía sau sơn cốc, đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh từ dưới lòng đất, làm kinh động tới cương giáp phong ngưu đang gặm cỏ, khiến chúng ngừng lại và quan sát chung quanh, tìm kiếm kẻ nào dã quấy rầy bữa ăn của chúng. Cương giáp ngưu vương đang nằm dưới đất cũng đứng lên, mũi thở ra thành tiếng, lộ ra bộ dạng vô cùng tức giận.

Âm thanh đào đất ngày càng lớn, tại phía sau sơn cốc, đột nhiên một trăm lẻ một Đại địa xuyên sơn giáp từ dưới đất chui lên, ngồi trên là các kỵ sĩ mặc trọng kỵ khải giáp, sau đó một gã kỵ sĩ thả ra hai khối cương bản, nhanh chóng vòng ra xung quanh cương giáp phong ngưu, triển khai công kích.

“Moo moo….. Moo…..”

Cương giáp ngưu vương thấy đột nhiên có ma thú và kỵ sĩ tấn công phe mình, nhất thời bạo nộ phát ra tiếng trâu rống, dẫn đầu toàn bộ cương giáp phong ngưu, bốn chân phi cuồng loạn, sừng trâu chỉa vào hướng địch nhân lao lên dữ dội, thanh thế kinh người.

Đại địa xuyên sơn giáp, thổ hệ ngũ giai ma thú, thân cao gần bằng chiến mã, thân phủ lớp vảy thô bằng chất sừng, bụng và tứ chi có lông thô và cứng bên trong hé ra ngoài, giữa các phiến vảy cũng có lông dài và nhọn thưa thớt. Đầu nhỏ có dạng như cái dùi tròn, miệng dài không răng, mắt nhỏ và tròn, tứ chi thô ngắn, năm ngón có móng mạnh mẽ, tăng cường cho bản lĩnh bới đất đào hang!

“Con mẹ nó, gia viên xinh đẹp của chúng ta trước kia, không ngờ lại bị lũ trâu con kia làm chuyện tốt ra thế này đây?” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc, đái lĩnh Liệt Diễm kỵ sĩ toàn bộ mặc trọng kỵ khải giáp bằng tinh thiết, tay cầm Phương thiên họa kích, cưỡi Liệt Diễm tiêu phong mã thông qua Truyện Tống Trận xuất hiện ở phía sau sơn cốc, thấy cảnh tượng nơi này nên bực bội mắng to.

“Mẹ kiép Khải Đặc, mẹ nó làm chậm trễ thời gian, để bọn ma thú khác đuổi tới làm bắt không đủ cương giáp phong ngưu, cẩn thận lão tử đem ngươi đánh thành con chó điên!” Miệng ngậm Thanh sảng tiêu hồn thông qua Truyện Tống Trận chính là Diệp đại đoàn trưởng, chỉ vào tên kỵ sĩ bại hoại mà phát tiết tính tình của đoàn trưởng. Khải Đặc thấy thế lập tức cười hắc hắc lĩnh mệnh, hô hào Liệt Diễm kỵ sĩ lao về phía cương giáp phong ngưu.

“La Phi, nhanh, các ngươi mỗi người lựa chọn lấy một con cương giáp phong ngưu. Thành viên còn lại liều mạng chém giết cho lão tử, giải quyết trận chiến nhanh hết mức có thể, nếu không có ma thú khác đuổi đến, thì con mẹ nó chính chúng ta bị người khác săn giết đấy!” Diệp Phong cao giọng ra lệnh với linh ngưu, bạch lang, lôi đình, tinh linh bốn trung đội vừa mới đến.

“Rõ!”

Thành viên bốn trung đội lên tiếng nhận lệnh, triển khai hành động. Ngoại trừ tinh linh trung đội tự phóng thích phụ trợ ma pháp lên chính bản thân, ba trung đội còn lại đều mặc trọng trang khải giáp bằng tinh thiết. Mặc dù nhìn qua có điểm giống như thiết giáp thô kệch, bất quá trong hàng ngũ vẫn thập phần hợp mắt hơn trước.

Hiện tại Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc cùng cự giải chiến sĩ Lạc Kì đều sớm rời khỏi Tư Lược đoàn để tìm cách lôi kéo cự nhân và cự giải cho Diệp Phong.

Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn của Đế Na, hôm nay dừng lại tại Thiên Vũ đế quốc phía bắc đại lục. Mười ngày trước Diệp Phong thông qua Truyện Tống Trận, trước tiên đến bộ lạc Kì Qua Nhĩ, muốn đến Thiên Vũ đế quốc thu hồi Truyện Tống Trận ở chỗ Đế Na, rồi trở về thu ở bộ lạc Kì Qua Nhĩ, để quay về trú địa ẩn bí mật tụ tập Truyện Tống thủy tinh, khôi phục năng lực của Truyện Tống chi môn. Kết quả trên đường phát hiện cương giáp phong ngưu ở Hồ Lô sơn cốc, nhất thời nổi lòng tham, lấy đủ Truyện Tống Trận rồi đái lĩnh Tư Lược đoàn chạy đến nơi đây.

Để tránh bị phi hành ma thú phát hiện truy đuổi không tha, Diệp Phong tại hơn trăm dặm về phía tây nam của biên giới Mạt La đế quốc, ra lệnh cho Đại Địa trung đội đào hang để tiến tới, muốn để lũ ma thú còn lại không kịp tới đây. Bắt cương giáp phong ngưu rất cần thiết cho linh ngưu chiến sĩ. Do cương giáp phong ngưu tính tình rất nóng nảy tàn bạo, căn bản không thể nuôi dưỡng trong chuồng, cho nên hắn không chuẩn bị bắt nhiều. Chỉ cần số lượng vừa đủ cho linh ngưu chiến sĩ là được. Nếu thời gian chậm trễ thì bọn ma thú khác đuổi tới, hắn chỉ có thể rút lui.

Nếu nói bây giờ đối mặt với cương giáp phong ngưu là một đoàn đội bình thường, thậm chí có là quân đội đi nữa cùng không thể lấy cứng chọi cứng với chúng, bởi vì giáp vẩy của chúng quá cứng rắn. Cương thương đâm không thủng, cùng chúng nó đối chọi thuần túy là xông lên để bị dày xéo. Nhưng đổi lại là Tư Lược đoàn thì khác. Ngoại trừ tinh linh trung đội bay trên không, còn lại đều trang bị hộ thân trọng trang khải giáp bằng tinh thiết mà so với cương thiết còn cứng hơn. Hơn nữa vũ khí sử dụng cũng đều chế bằng tinh thiết, xung kích trực diện với cương giáp phong ngưu, hoàn toàn là dùng phương pháp lấy cứng chọi cứng mà tốc chiến tốc thắng.

Tiếng móng trâu cùng tiếng vó ngựa “đát đát” tương giao nổi bật lên, thêm vào tiếng ngưu ngâm lúc có của cương giáp phong ngưu bị đâm chết hay chém chết, phối hợp với cảnh trọng trang bộ đội và cự ngưu vẩy vàng xông vào nhau, thể hiện một cảnh quan hùng tráng.

“Đây là vương giả vô chúc tính ma thú trong truyền thuyết? Cũng không có lợi hại gì mấy!” Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi Tĩnh Hương, Mộng Hinh tứ nữ vừa từ trong Truyện Tống Trận xuất hiện, liền đứng hai bên tả hữu của Diệp Phong, Mộng Hinh có chút thất vọng nhìn cương giáp phong ngưu mà lắc đầu.

“Ha ha ha, nếu để nàng đi thử, nàng sẽ biết chúng lợi hại cỡ nào. Hiện tại chúng đang đối mặt với công kích, mà khả năng phòng ngự của chúng đều mạnh hơn bọn họ, tự nhiên sẽ không nhận rõ năng lực của chúng nó. Nếu chúng nó cận chiến với quân đội bình thường, phỏng chừng trận địa quân đội sẽ bị chúng nó cuốn phăng đi hết!” Diệp Phong ôm Mộng Hinh vào lòng ngực, tay thì đánh một cái lên cái ngọc đồn của nàng, cười to ha ha.

Mộng Hinh bị tình nhân đánh lén, nhất thời trong lòng ngực của tình nhân mà làm nũng. Lộ Lộ làm như không có gì. U Nguyệt Nhi từ khi biết Diệp Phong đã dung hợp Hắc Ám ma kiếm, sở hữu ma khí của Hắc Ám đấu khí, trong lòng tự xem hắn là người đồng loại với mình, cảm giác thêm thân thiết, đã nguyện ý cam chịu làm thị nữ thực sự của hắn, cũng muốn học theo Lộ Lộ tính bao dung. Bởi vậy khi nàng thấy Mộng Hinh đang làm nũng cũng không để ý. Chỉ có Tĩnh Hương nhìn hành vi làm nũng của Mộng Hinh, cảm giác có chút bất mãn.

Ngoại trừ đám phong ngưu cùng cương giáp ngưu vương một đối một với linh ngưu trung đội, năm trung đội còn lại đều xuất tuyệt chiêu, phối hợp với ma sủng mà phóng ra ma pháp phong, hỏa, thổ tam hệ, tàn bạo không bắt sống mà giết hết những con cương giáp phong ngưu.

Cương giáp phong ngưu căn bản vôn không phải là đối thủ của sáu trung đội chủ lực của Tư Lược đoàn. Trong đầu chúng nó không có ý muốn chạy trốn, điên cuồng nổi giận tấn công địch nhân. Kết quả là tất cả đều bị giết chết, không một con nào có thể sống sót, chỉ trừ những con đang một đối một với bọn linh ngưu chiến sĩ là bảo toàn tánh mạng.

“Nhanh, không được dừng tay, giúp linh ngưu trung đội đánh ngất những con cương giáp phong ngưu còn lại, chú ý không được giết hại!” Diệp Phong thấy các thành viên còn lại đã giải quyết xong mục tiêu, lập tức hét to ra lệnh cho bọn họ giúp đỡ linh ngưu chiến sĩ đánh ngất những con cương giáp phong ngưu còn lại.

Đối với mới loại cương giáp phong ngưu ma thú điên cuồng dã man này, việc đánh ngất còn khó hơn gấp mấy việc giết chết chúng. Cũng may là thành viên Tư Lược đoàn dùng chiến thuật sáu chọi một, cho nên không lâu sau đó sau tiếng thống ngâm của cương giáp phong ngưu, chúng nó đều bị đánh ngất, rồi để linh ngưu trung đội thực hiện thiêm ước.

Lúc này, trên không trung chung quang đã truyền tới nhưng tiếng kêu của phi câm ma thú, hơn nữa càng lúc càng gần, rõ ràng đã sắp tới nơi đây.

“Nhanh, tiểu đích môn, mau rút lui!!!” Diệp Phong nghe âm thanh đó, thấy linh ngưu trung đội đã thực hiện xong thiêm ước, lập tức lên tiếng, rồi dẫn bốn vị giai nhân đi vào Truyện Tống Trận.

“Ha ha ha, thiểm nột..” Bọn linh ngưu chiến sĩ La Phi thu phục được ma sủng mạnh mẽ, cười rất to, rồi cùng những thành viên còn lại đi vào Truyện Tống Trận. Còn Thụy Ân thì ở lại để thu hồi Truyện Tống Trận, rồi dẫn đại địa trung đội đi nhanh chóng rút vào địa động trước đó.

## 92. Chương 92 - Phỉ Phỉ, Hải Tộc, Địa Tinh

La Luân - Cát Lôi Mỗ là một trung niên Hỏa tinh linh tóc đỏ, anh tuấn mê người. Ông ta chính là bát giai Liệt Diễm xạ thủ, thủ lĩnh của bộ lạc hỏa tinh linh thuộc tinh linh vương quốc, là người quang minh lỗi lạc, ghét ác như cừu, nhưng có chút thông bệnh nam tính của hỏa tinh linh, tính tình táo bạo.

Chế độ của tinh linh vương quốc bất đồng với nhân tộc. Từ mấy ngàn năm trước Hắc Ám tinh linh đã quy thuận của Ma tộc, còn lại quang, thủy, hỏa, điện, phong, thổ sáu hệ tinh linh chia nhau chiếm cứ các phương trên lãnh địa, phân thành sáu đại bộ lạc, chỉ nghe lệnh của tinh linh nữ vương do sáu vị thủ lĩnh thống xuất.

Tinh linh vương quốc tọa lạc tại phía tây của bắc đại lục, diện tích của mỗi một bộ lạc tương ứng với nhân số trong tộc. Bộ lạc hỏa tinh linh nằm tại phương nam của vương quốc, gần sát với nội hải.

Sáng sớm, tại phủ đệ của thủ lĩnh tọa lạc ngay tại trung tâm của bộ lạc hỏa tinh linh, La Luân với thần tình giận dữ đi tới đi lui trong đại sảnh của thụ ốc, hai mắt nhìn chằm chằm vào bốn tên đoàn trưởng của hỏa tinh linh binh đoàn, trong miệng không ngừng chửi mắng bọn họ vô năng.

Nữ nhi bảo bối của La Luân, Phỉ Phỉ - Cát Lôi Mỗ đã lén rời khỏi nhà đã được một tháng. Nhưng những lộ nhân mã mà ông ta phái đi tìm kiếm Phỉ Phỉ vẫn chưa tìm được, dù chỉ là một cái bóng cũng không thấy. La Luân lo lắng cho an nguy của Phỉ Phỉ nên tức giận đám thủ hạ vô dụng này đến cực độ.

Bốn gã đoàn trưởng của hỏa tinh linh binh đoàn đứng yên một bên, bị La Luân mắng chửi nhưng không dám ngẩng đầu hó hé điều gì, chỉ dám âm thầm kêu khổ trong lòng. Bọn họ vốn chẳng biết Phỉ Phỉ tiểu thư tinh nghịch kia chạy đến phương nào. Bọn họ đã phái ra một số lượng lớn thủ hạ mà vẫn không tìm được cái bóng của nàng.

La Luân thường ngày rất trọng mặt mũi, nên không muốn để lộ chuyện nữ nhi trốn khỏi nhà đem ra ngoài, vì vậy mà bốn gã đoàn trưởng hỏa tinh linh binh đoàn không dám khoa trương sự việc này mà làm ầm ĩ lên, chỉ dám bí mật hạ lệnh cho thủ hạ đi tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy được Phỉ Phỉ.

Phỉ Phỉ - Cát Lôi Mỗ chính là kết tinh của mối tình giữa La Luân và Lỵ Sa, một nữ nhân thuộc nhân tộc. Bởi vì thân thể Lỵ Sa hư nhược lại nhiều bệnh, nên sau khi sinh hạ Phỉ Phỉ không lâu thì qua đời. La Luân vì hoài niệm đến cái chết của ái thê, nên thường ngày rất mực sủng ái Phỉ Phỉ, trước sau vẫn không hề thu nạp thêm thê thiếp nào nữa.

Những hài tử được kết hợp giữa tinh linh và loài người tuy vẫn giữ được hình dáng bề ngoài của một tinh linh, nhưng thọ mệnh sẽ giống như người thường, sẽ không được sống lâu đến mấy trăm năm như loài tinh linh. Phỉ Phỉ năm nay đã hai mươi tuổi, La Luân đối với mấy chục năm thọ mệnh còn lại của nàng cảm thấy rất tiếc nuối, thật không dám tưởng tưởng ra cái cảnh nữ nhi bảo bối của mình sẽ bị già chết ngay trước mặt mình. Hôm nay nữ nhi bảo bối rời nhà bỏ đi, chẳng biết đã đến đâu, tất nhiên là ông ta phải nóng lòng sốt ruột.

“Đi mau, lập tức cho người họa hình Phỉ Phỉ rồi treo giải thưởng cho ai tìm được Phỉ Phỉ. Chỉ cần có thể đưa Phỉ Phỉ an toàn trở về, ta sẽ thưởng cho kẻ đó ba mươi vạn kim tệ!” Vì lo lắng cho an nguy của Phỉ Phỉ, La Luân không thể tiếp tục giữ thể diện được nữa, chính sắc phân phó cho bốn gã thuộc hạ.

“Tuân lệnh!” Bốn gã đoàn trưởng hỏa tinh linh binh đoàn nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, ứng thanh lĩnh mệnh rồi rời khỏi đại sảnh. Nếu được phép họa hình dán bảng để tìm kiếm, thì bọn họ sẽ nắm chắc việc tìm được Phỉ Phỉ tiểu thư hơn.

Hải tộc sinh linh đối với các tộc trên lục địa mà nói, có thể được xem là các sinh linh thần bí nhất. Bởi vì họ sống ở những chỗ sâu nhất trong lòng biển, các chủng tộc trên lục địa căn bản là không thể dò xét được thế giới của họ, mà chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của họ mỗi khi họ xuất hiện trên mặt biển hoặc tại các bờ biển mà thôi. Hơn vạn năm nay, các tộc trên lục địa cũng chỉ có thể xác nhận được tên và hình thái của một số ít chủng loại của Hải tộc mà thôi. Ngược lại, Hải tộc đối với các tộc trên lục địa cũng không có hiểu biết sâu xa gì.

Kỳ thật, ngoài môi trường sinh sống ra, thì giữa Hải tộc và các tộc trên lục địa cũng không có sự khác biệt nhiều lắm. Bọn họ cũng có thành thị, quốc vương và các loại chế độ cai trị giống với nhân tộc. Ở dưới đáy biển rộng lớn bao la, Hải tộc hẳn là phải có nhiều quốc gia hơn các chủng tộc trên lục địa. Tuy nhiên, kỳ thật Hải tộc có cả thảy bao nhiêu quốc gia, thì e rằng chính bản thân họ cũng không biết được rõ ràng. Điều này cũng dễ hiểu, vì đại dương quá rộng lớn, lại thêm các quốc gia vẫn luôn kình chống, thù địch lẫn nhau, nên nếu có một quốc gia nào đó nuôi ý định nghiên cứu thì cũng khó có thể tiến vào lãnh thổ của những quốc gia khác.

Một trong số các Hải tộc quốc gia tọa lạc tại nơi mà trước kia được gọi là Quang Minh đại lục, giờ đây chính là nam bắc đại lục, có tên là Tát Tư hải quốc. Quốc gia này có một thành viên tên là Lạc Kì, là một cự giải chiến sĩ.

Bố Lai Nhĩ – Nhược lạp Tư là một bạch sa chiến sĩ đã cao tuổi. Lão chính là lĩnh chủ của hải vực gần sát với nam đại lục, là một kẻ chuyên quyền tại Tát Tư hải quốc, rất bá đạo, tham lam và âm hiểm. Vì Bố Lai Nhĩ thấy Lạc Kì dũng mãnh tuyệt luân nên muốn chiêu lãm Lạc Kì để củng cố thế lực, nhưng Lạc Kì không chịu, vì thế mà đắc tội với lão.

Thân cũng là thành viên cao cấp của Hải tộc, nên Lạc Kì không chịu thuần phục Bố Lai Nhĩ, điều này đã dẫn tới việc chống đối với lĩnh chủ, rốt cuộc là khiến cho tên man hoành Bố Lai Nhĩ bị mất mặt. Lão tức giận liền phái bạch sa chiến sĩ ra ngoài đuổi bắt Lạc Kì.

Thời gian gần đây, trong lòng lĩnh chủ đại nhân Bố Lai Nhĩ rất buồn bực, bởi vì Quang Minh đại lục bị động đất, khiến cho không ít tộc nhân trong lãnh địa của lão bị chết. Hơn nữa, hai mươi bạch sa chiến sĩ được phái đi truy đuổi cự ciải chiến sĩ cũng thất tung luôn.

So với tâm tình buồn bực của vị lĩnh chủ đại nhân này thì Diệp đại đoàn trưởng tại trú địa bí mật ở Vọng Triều sơn lại trái ngược. Thời gian gần đây hắn vui đến nỗi cười không ngậm miệng lại được, bởi vì Lôi Nặc thu phục được cho hắn đến hơn mười tên Kì Lạp Tư cự nhân trưởng thành. Lạc Kì đi tìm cự giải chiến sĩ cũng vừa vặn đến kịp vào mùa giao phối của tộc nhân này, bởi vậy nên số lượng chiêu lãm được cũng gia tăng nhiều hơn, có thể cấp cho hắn tới năm mươi cặp thư hùng cự giải.

Với Kì Lạp Tư cự nhân và năm mươi cặp cự giải chiến sĩ, đã khiến cho đoàn trưởng đại nhân thập phần cao hứng. Chỉ nghĩ tới việc sau này bản thân không cần phải cực lực đi tìm thực vật, mà lại có thể hưởng dụng thức ăn ngon và hảo tửu của hương kì ải nhân, tất nhiên là bọn họ cao hứng không thôi.

Có năm mươi đôi một trăm cự giải chiến sĩ, cự giải trung đội tất nhiên danh chính ngôn thuận mà thành lập. Người lôi kéo cự giải chiến sĩ đến - Lạc Kì, đàm đương chức vụ trung đội trưởng cũng là tất nhiên. Còn mười tên Kì Lạp Tư cự nhân mà Lôi Nặc chiêu mộ, càng thêm dễ xử lý. Diệp Phong liền cho bọn họ trực tiếp thành lập cự nhân tiểu đội.

Bởi vì sự quan hệ của các chủng tộc, linh ngưu chiến sĩ và cương giáp phong ngưu đã định ra một khế ước chủ tớ, năng lực thông linh cũng không tệ lắm, cũng chưa từng phát sinh việc cương giáp phong ngưu phản lại chủ nhân.

Màn đêm buông xuống, tại đại sảnh chung của trú địa bí mật, Tư Lược đoàn Liệt Diễm, tinh linh, bạch lang, linh ngưu, lôi đình, đại địa, cự giải bảy trung đội, cùng với cự nhân tiểu đội, các đội đều đã chỉnh trang chỉnh tề, nhìn vào cánh cửa nhỏ truyện tống, chỉ còn đợi đoàn trưởng đại nhân hạ lệnh.

Nếu để người ngoài nhìn thấy đội quân này, nhất định rung động tới cực độ, đều là mặc tinh chế trọng khải giáp do ải đức đẳng nhân làm ra. Hơn nữa là cự giải chiến sĩ, với các khiêng tinh chế lớn theo hình ‘Yển nguyệt đao’ cao tới mười thước hơn nữa còn có cự nhân, thật sự quá đã mắt, quá dọa người mà.

Ở trong cánh cửa truyền tống nhỏ, Mạn Nỗ Ai Nhĩ cầm một khồi nhỏ truyện tổng thủy tinh vẫn chưa đạt vào ma pháp trận, kích động nhìn về phía Diệp Phong, hỏi: ”Đoàn trưởng, bây giờ có khởi động được chưa?”

Diệp Phong nghe vậy nhìn qua Lộ Lộ, thấy những ma sủng đã chuẩn bị tốt để tiến vào cửa truyện tống, lập tức gật đầu ý bảo Mạn Nỗ Ai Nhĩ bắt đầu. Người đằng sau liền đặt một đôi truyện tống thủy tinh cuối cùng vào cái chỗ còn sót lại của ma pháp trận.

Ma pháp trận nạp năng lượng xong, chỉ trong nháy mắt bạch quang (ánh sáng trắng) lóe ra. Một đôi bạch quang hình thành một cái cửa truyền tống lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lộ Lộ lập tức lệnh cho Quang Minh bạch vũ điêu tiến vào Truyện Tống chi môn.

Điểm đặc biệt của Truyện Tống chi môn là hai tòa ma pháp trận phải đồng thời mở ra mới có thể dịch chuyển được. Truyện Tống chi môn đã xuất hiện , chứng minh ma pháp trận bên kia cũng đã vận hành. Diệp Phong đã sớm nghĩ tới việc sẽ không thể trở về, bởi vậy đành phải trước tiên dung ma sủng để thử nghiệm!

“Dát!”

Một tiếng chim vang lên, Quang Minh bạch vũ điêu của Lộ Lộ bay từ Truyện Tống chi môn trở về một bên. Diệp Phong thấy thế hai mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Liền khởi động tinh khiết chế trọng khải giáp của không gian yêu đái(đai lưng), mặc một thân võ trang, hét lên một tiếng:”Y kế hành động!” Tay phải xuất ra Hắc Ám ma kiếm, thống lĩnh mọi người vào Truyện Tống chi môn.

Chủ lực bảy trung đội và cự nhân tiểu đội, vừa nghe đoàn trưởng nói y kế hành động, liền tiến vào Truyền Tống chi môn. Cùng với những đôi viên mặc khải giáp đi trước tiến vào một cách trật tự.

Lúc này hành động trong khu vực của Lộ Lộ tứ nữ, mắt thấy Diệp Phong dẫn đầu tiến nhập Truyền Tống chi môn, tất cả đều lộ ra thần sắc khẩn trương, trong tâm thầm mong hắn lần này hành động có thể thành công.

Địa tinh, thân hình cao khoảng một thước, thân người nhỏ nhắn, cái mũi, cái cằm và cái tai tất cả đều dài và nhọn, con ngươi giống như một cái đèn bên trong hốc mắt, da màu xanh lục. Cánh tay và ngón tay dài nhưng yếu ớt, thể chất vô pháp tu luyện võ công hay ma pháp, đầu óc thông minh, thích buôn bán và chế tạo máy móc. Tính cách đa phần là giảo hoạt với vô lại, khi yếu sợ mạnh.

Truyện tống chi môn mở ra ở một chỗ khác, nơi đây loạn thạch trải dài cả vùng sơn lĩnh hoang vu , xung quanh nơi nơi đều là địa hình đồi núi cao thấp phập phồng, không có tới một ngọn cây cọng cỏ. Diệp Phong đi trước được dịch chuyển tới cùng đất đó, lập tức nghe được tiếng la hét cảnh báo của địa tinh.

“Ha ha ha, đại điêu vừa xuất hiện thì nhân loại đến. Địa tinh chúng ta khổ công canh giữ Truyện Tống trận đã hơn ba trăm năm, rốt cục sau khi tên vong linh vu sư đáng chết đó, lại được mở ra. Mọi người nhìn xem, một tên mặc thiết giáp chẳng phải là nhân loại sao? Hắn tưởng rằng mặc cái thiết giáp bụi bặm đó là có thể chế ngự được hỏa pháo của chúng ta chắc? Nhân loại quả thật còn ngu ngốc hơn trong lịch sử ghi lại!”

Địa tinh trên đỉnh núi chí ít có hơn một ngàn tên, bất quá xung quanh Truyện Tống chi môn không cho đủ chỗ bọn chúng tụ tập đông như vậy, bởi vậy đa số đều đóng trên sườn núi, cứ năm người một tổ phụ trách một hỏa pháo gọi là địa tinh pháo thủ, chiếm giữ hoàn toàn địa hình có lợi. Xung quanh Truyện Tống chi môn có hơn trăm tên địa tinh thương thủ, thấy Truyện Tống chi môn lại mở ra, xuất hiện một người mặc thiết chế khải giáp nặng, lập tức vừa cao hứng vừa khinh thường ha ha cười to.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương.

Diệp Phong chuẩn bị sẵn ý định, thấy địa tinh đang nhớ lại chuyện vui lúc trước, chưa lập tức khai pháo, liền nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh, dưới chân sử dụng “Tiêu diêu kiền khôn bộ”, tay phải cầm Hắc Ám ma kiếm thi triển “phong mang ngạo thế” địa cự hình kiếm khí, nhảy vào nhằm hơn trăm tên địa tinh xung quanh Truyện Tống chi môn điên cuồng bổ tới, tả chưởng huy vũ “Như Lai thiên phật thủ” xuất ra vô số chưởng kình phách tới gần người địa tinh, hoàn toàn không để ý địa hỏa thương.

“Thiên, thiên nột, Ba La Tư đội trưởng, cái này, cái này, hắn không phải là người…..hắn…..hắn mặc kiên ngạnh khải giáp của Ma tộc…..”

Hơn ngàn năm trước chính địa tinh cũng bị Ma tộc xâm lấn, mặc dù thủ lĩnh đã sáng suốt di dân tới đại lục mới nhưng những tri thức truyền lại cho đời sau tự nhiên là không quên chuyện đại sự này. Thế nên bọn địa tinh thương thủ thấy Diệp Phong sử dụng ma khí, lại hung tàn giống như ma tộc, hơn nữa đạn bắn vào khải giáp của hắn chẳng có chút hiệu quả, lập tức kinh hoảng, kẻ cất súng kẻ giương súng, miệng đáp lại tiếng reo hò của tên địa tinh trên sườn núi cao nhất bên trái.

“Đứng vững, đứng vừng, đối phương chỉ có một, đừng quên chúng ta còn có…..”

Bên trái trên cao nhất của đồi núi, là tiếng la của địa tinh đội trưởng Ba La Tư, mặc một bộ đồ thuộc da màu đen, tướng mạo rất khó coi. Gã nghe tiếng la thảm của thuộc hạ, liền cao giọng, muốn nói địch nhân chỉ có một người, định an ủi nhưng địa tinh thương thủ ở phía dưới không nên sợ hãi. Nhưng gã chưa kịp mở miệng, thì bộ đội Tư Lược đoàn từng người một đã biến tới đây.

Phía dưới đối mặt với sự tấn công vô tình của một Diệp Phong, địa tinh thương thủ trong lòng đã run sợ. Giờ đây phía trước lại xuất hiện thêm một đám địch nhân mặc khải giáp cứng rắn, tinh thần tiếp tục bị đả kích. Bọn chúng chỉ còn có cách dùng đôi chân ngắn mà chạy trốn về phía sau.

Địa tinh thương thủ chung quang đồi núi phía trên đều muốn cứu việc cho người ở dưới. Pháo thủ còn lại thì chiếm những địa điểm thuận lợi. Thành viên Tư Lược đoàn lo cho Diệp Phong mà nhanh chóng nhảy vào đánh. Tất cả đang sợ bắn trúng đồng đội của mình, vì thế không thể khai pháo.

“Kỳ quái, bọn họ hình như không chỉ là Ma tộc không, cái này rốt cuộc là như thế nào?? Chẳng lẽ Ma tộc và các tộc trên Quang Minh đại lục hiện giờ đã cùng sống chung với nhau??” Đội trưởng địa tinh Ba La Tư thấy địch nhân mặc khải giáp cứng rắn xuất hiện ngày càng nhiều, hơn nữa gồm nhiều mà loại đấu khí khác nhau, tâm trạng thật hoang mang, không biết có thể tiếp tục giữ được bao lâu, liền lập tức hạ lệnh: “Khai pháo, lập tức khai pháo tiêu diệt địch nhân!”

Những khẩu địa tinh hỏa pháo đang ở những nơi có lợi, tính lại cũng được năm mươi cái. Địa tinh pháo thủ vừa nghe mệnh lệnh của đội trưởng Ba La Tư xong, liền lập tức nhắm chuẩn mục tiêu, bắt đầu oach tạc bằng pháo hỏa mãnh liệt.

Tư Lược đoàn ở phía trước bao gồm bốn thành viên trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình, không có gọi ma sủng, mặc trọng trang khải giáp chế tạo bằng tinh thiết. Đại địa trung đội thì xuất hiện phía trên quả đồi của địch nhân, theo kế hoạch của đoàn trưởng đại nhân, thì đám đại địa xuyên sơn giáp sẽ từ ở dưới đất mà tiến vào.

Tinh linh trung đội cũng y theo kế hoạch mà hành động, xuất hiện ở phía sau rồi nhanh chóng bay lên trời. Đầu tiên là tránh công kích bằng hỏa pháo và địa tinh hỏa thương, sau đó thì dưới sự trợ giúp của ma pháp, mà bắn tên công kích những tên địa tinh hỏa pháo ở phía dưới. Còn cự giải trung đội và cự nhân trung đội thấy đối phương đã khai pháo, thì lập tức đi vào Truyện tống chi môn, tạm thời rút về trú địa bí mật.

Bởi vì đây là kế hoạch từ trước của Diệp đại đoàn trưởng, đầu tiên lợi dụng khả năng phòng ngự bốn trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình thu hút sự tấn công pháo hỏa của địch nhân, cùng lúc chuẩn bị tạc đạn đặc chế trong đai lưng không gian để mà sử dụng. Đại địa trung đội và tinh linh trung đội, một tập kích từ dưới đất, một tập kích từ trên không. Mặc dù khả năng của bọn cự nhân Kì Lạp Tư không tệ, nhưng không thể chống lại sự công kích không ngừng của hỏa pháo. Giải giáp của cự giải chiến sĩ dù cứng rắn, có thể đỡ đạn được, nhưng tám cái chân thì quá mỏng mảnh, nếu bị đạn pháo bắn trúng thế nào cũng bị tàn phế. Cho nên hai nhóm chủ lực này tạm thời ở lại phía sau.

“Oanh Oanh” tiếng pháo nổ không ngừng vang lên. Thành viên bốn trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang vừa phải đuổi giết địa tinh thương thủ, vừa phải lo tránh đạn pháo ở phía trước, trông có vẻ rất hỗn loạn. Bất quá trọng trang khải giáp làm bằng tinh thiết không phải là hàng dỏm, cho dù bọn họ không kịp tránh đạn pháo, dù bị trúng phải cũng chỉ say sẩm đôi chút, đau đớn đôi chút, người và giáp trụ căn bản là không có việc gì.

“Ma tộc? Nhân tộc? Tinh linh? Sa mạc nhân? Ma sủng? Cự nhân? Hải tộc? Cái này, cái này, sao lại có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc là quân đội gì? Còn thiếp giáp nữa, sao lại cứng như đá thế??“

Tinh linh trung đội cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu từ trên không trung mà công kích thành công hàng loạt những tên địa tinh pháo thủ. Đại địa trung đội công kích từ phía dưới đất cũng có kết quả. Tên địa tinh đội trưởng cùng đám địa tinh khác đã thấy những thành viên hỗn độn này vừa có võ công mạnh mẽ, lại có khải giáp cứng rắng cổ quái, hai chúng mở to ra như không thể tin được.

“Mẹ mấy tên này đúng là rùa xanh. Tiểu đích môn, ném tạc đạn phản kích cho lão tử!” Đang giải quyết bọn địa tinh thương thủ ở phía dưới, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bọn thương thủ và pháo thủ ở trên đồi, rồi ra hung hăng ra lệnh cho bọn Khải Đặc lấy tạc đạn từ trong đai lưng không gian, nhắm đối phương mà oanh tạc. Nhất thời bọn địa tinh hoa mắt choáng váng, không từng nghĩ là đối phương lại dùng đạn dược mà đối phó mình.

Tạc đạn và pháo đạn của hai bên bắn nhau để lại cảnh tượng rợn người. Tiếng nổ oanh oanh liên miên không dứt. Cả sơn lĩnh đều rung động, đạn bắn làm vỡ cả đá tung tóe khắp nơi. Không có những khải giáp như thành viên Tư Lược đoàn, địa tinh thật không may, bị bắn trúng tuy không chết nhưng cũng mất hết sức chiến đấu.

“Nhanh….. nhanh, đi lấy Cương thiết chiến xa tới!!!!” Đội trưởng địa tinh Ba La Tư thấy phía trước không thể ngăn cản được thế công của địch nhân, lo lắng liền phân phó một tên địa tinh thương thủ ra phía sau sơn lĩnh, mà đem đồ sát thủ đến!

## 93. Chương 93 - Thiết Chiến Xa, Hoả Thương, Hoả Pháo, Nô Lệ.

Diệp Phong mặc áo giáp hộ thân, nhằm phía bên trái sơn khâu xông lên, tay phải cầm Hắc Ám ma kiếm liên tiếp xuất Thiên Kiếm Quyết, đệ nhất thức Vô Ảnh Đoạn Hồn, đệ nhị thức Ngạo Thế Nhất Chiêu, đệ tam thức Kiếm Khí cuồng phong. Tay trái sử dụng chân khí Toàn long chỉ, Thiên địa phách hoàng quyền, Như lai thiên phật thủ, Kim cương quyền, Truy phong cuồng long toản, Như ảnh tùy hình thối, các tuyệt chiêu, làm phần đông địa tinh ngây ngốc, không thể nghĩ Ma tộc này ngoại trừ đấu khí Hắc Ám, lại còn có thể sử dụng Quang Minh đấu khí, hơn nữa chiêu thế lại vô cùng kỳ diệu.

Những tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng vang lên, Liệt Diễm, linh ngưu, bạch sa, bốn trung đội thân mặc khải giáp hộ thân, đứng tại phía trên của sơn khẩu đang tung tạc đạn. Trung đội kỵ sĩ cùng ma sủng ma pháp lao ra phía bên ngoài, chắn ngay bên trên của sơn khẩu, tấn công nhóm địa tinh thương thủ đang không có khả năng chống lại!

"Mẹ kiếp, Khải Đặc, các ngươi chú ý, phải chú ý, không được ném vào địa tinh hỏa pháo, đó đều là bảo bối a!" Diệp Phong tại phía trên sơn khẩu, đang chém giết cùng địa tinh đồng thời nhìn thấy một địa tinh hỏa pháo ném trúng, trong lòng một trận đau đớn, hét lên nhắc nhở đối với bọn Khải Đặc đang tạc đạn.

Như thế nào có thể chú ý a... Bọn Khải Đặc nghe đoàn trưởng nhắc nhở xong, tất nhiên biết trong lòng hắn rất là đau lòng, chiến lợi phẩm bị vỡ nát. Không có biện pháp a, bọn họ chỉ không nhằm địa tinh pháo thủ công kích, chuyển qua công kích địa tinh thương thủ.

Đáng ghét, Ma tộc đáng chết kia giữa lúc chúng ta đang đánh nhau tự nhiên có ý đồ với hỏa pháo của chúng ta….. Địa tinh đội trưởng Ba La Tư nghe Diệp Phong nói, trong lòng thất kinh trước sự mạnh mẽ của bọn họ, tràn ngập lửa giận thầm mắng.

Quan sát kỹ tình huống, khẳng định không thể đứng vững trước thế công này, Ba La Tư vốn là kẻ ham sống sợ chết, bất kể bộ hạ hiện tại đang liều mạng, lặng lẽ hướng về phía sau núi. Chuẩn bị lái cương thiết chiến xa, quay lại bắn nát quân xâm lược vạn ác!

Địa tinh chỉ biết dựa vào hỏa khí chiến đấu, phổ biến đều có tính cách khinh yếu sợ mạnh. Địa tinh giờ phút này đều cố nén sợ hãi cùng thành viên Tư Lược đoàn liều mạng, vốn không có thời gian chú ý đến đội trưởng đã chạy trốn, nếu không khẳng định là toàn bộ đã ôm đầu bỏ chạy theo!

Tạc đạn như trước được ném ra một cách điên cuồng. Tiếng pháo càng lúc càng thưa thớt, tiếng địa tinh kêu rên tại sơn khẩu cơ hồ truyền khắp cả dãy núi, nơi nơi đều là xác chết không còn nguyên vẹn, mùi lưu huỳnh thuốc súng làm cay mũi phát tán chung quanh, nơi đây có vẻ thảm thiết một cách dị thường!

Diệp Phong mắt thấy thế cục đã hoàn toàn trong tầm tay, lập tức đón Kiệt Nã Tư bay trở về Truyện Tống Trận, báo cho cự giải trung đội cùng cự nhân tiểu đội đến, nhằm hướng địa tinh làm thế công kích càng thêm mạnh mẽ.

"Thiên nột! Cự nhân cùng cự giải tới!"

"Như vậy chúng ta sao có thể là đối thủ a? Ba La Tư đội trưởng a?”

"Đội trưởng, đội trưởng? thiên nột, đội trưởng sẽ không bỏ lại chúng ta mà chạy trốn một mình đâu?”

Kì Lạp Tư cự nhân đang tới sơn khẩu và cự thạch đều có thể sử dụng yểm nguyệt đao, cùng với cự giải chiến sĩ có trường thương sắc bén, giống như tử thần sử dụng liêm đao, dễ dàng có thể giết chết địa tinh. Địa tinh vốn đã sợ hãi cực độ giờ càng thêm sợ hãi, tất cả kêu gào tìm kiếm đội trưởng Ba La Tư, kết quả tìm không có thấy hình bóng của gã.

Cũng không biết ai hô lớn một câu “Chạy mau”. Tất cả địa tinh đều vất hết hỏa thương cùng hỏa pháo, hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Bọn họ vốn sợ chết, nếu không có người chỉ huy, căn bản là không có can đảm đối mặt với kẻ địch cường đại như thế.

“Ha ha ha….. đình chỉ oanh tạc, sự sống đã nằm trong tay lão tử, địa tinh bị thương cũng không cần giết, sống càng nhiều càng tốt!” Diệp Phong nhìn địa tinh bỏ chạy chung quanh. Nhất thời cao hứng ha ha cười lớn, ý bảo thành viên Tư Lược đoàn bắt lấy những kẻ còn sống.

Một địa tinh sợ chết trong tay không có hỏa khí nay cả loại nông phu bình thường cũng không bằng. Phần đông thành viên Tư Lược đoàn cười to đồng thời lao ra. Không lâu sau như con gà con bình thường, bọn họ toàn bộ được đưa tới khoảng đất trống trước mặt Diệp Phong, ý bảo bọn họ ôm đầu ngồi xổm xuống, không được phép lộn xộn.

Hắc Ám ma kiếm cùng trọng trang khải giáp của Diệp Phong tự động thu hồi, miệng ngậm cây Thanh sản tiêu hồn, hít một ngụm, nhìn ba trăm địa tinh trên mặt đất, đang muốn mở miệng nói chuyện, phía bắc cũng chính là dãy núi phía sau, đột nhiên truyền lại một trận đá vụn bị nghiền nát, cùng với âm thanh di chuyển một cách nặng nề.

“Tới rồi, cương thiết chiến xa tới rồi, nhất định bắn nát quân xâm lược, chúng ta được cứu rồi.” Mấy địa tinh lá gan hơi lớn một chút, nghe được âm thanh, nhỏ giọng bàn tán.

“Con mẹ nhà ngươi, xì xào cái gì, muốn đánh bại chúng ta, bọn chó các ngươi nằm mơ à!”

Tên bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc nghe tiếng của địa tinh, liền bước qua, vừa giậm mạnh chân vừa lầm bầm chửi. Tên bại hoại này mới đây còn ở trong khu đạn pháo oanh tạc nên trong đầu cứ oong oong mãi, toàn thân đau nhức, đang chuẩn bị đồ sát mấy tên địa tinh để trút hận thì nghe lão đại bảo chừa mạng sống của bọn chúng lại, nên đành phải thôi. Giờ đây lại thấy có cơ hội trút giận bọn địa tinh, tất nhiên là gã không bỏ qua.

Diệp Phong nghe thấy tiếng lầm bầm của Khải Đặc, chỉ khẽ liếc gã, rồi quay sang ra hiệu cho Kiệt Nã Tư thống lĩnh tinh linh trung đội lên không trung dọ thám tình hình.

“Đoàn trưởng, ở hướng bắc có một cương thiết xa luân thật lớn đang tiến tới đây. Mặt trước lại còn có hỏa pháo nữa.” Kiệt Nã Tư ở trên không trung đang quan sát tình huống ở hướng bắc, chợt kinh hô thông tri cho đoàn trưởng đại nhân.

Dám đem tới cự đại cương thiết xa luân? Lại còn có hỏa pháo? Diệp Phong nghe vậy thì nhíu mày, vội chạy lên một đỉnh đồi, theo lời thông tri của Kiệt Nã Tư mà nhìn về hướng bắc, hai mắt nhất thời trợn to lên, thần tình đại chấn: “Mẹ kiếp, con bà nó, chuyện gì đây? Là địa tinh bản trang giáp xa?”

“Khốn kiếp, đây là ý gì chứ?” Bọn người Khải Đặc cũng vừa đuổi tới liền phát hiện ra tình huống khó khăn trước mắt, nhất thời không biết giải thích thế nào.

Phương bắc, một khối sắt có chiều dài tám thước, cao sáu thước, rộng bốn thước, bốn bề xung quanh có mười ba ô cửa cho hỏa pháo, phía sau là một ống thiết phun khói đen mù mịt, thật là một chiếc cương thiết chiến xa cổ quái, đang nhắm hướng bọn Diệp Phong mà tiến tới. Từ xa xa nhìn đến, tựa như một chiếc tương tử cổ quái thật lớn có sáu bánh xe, bốn bên thì có trang bị mười hai nòng pháo, phía trên cũng có cài đặt những tấm thiết chống hỏa pháo.

“Mau nói cho ta biết cái vật đang di chuyển ở hướng bắc đó là cái gì? Vì sao lại có khói đen? Nó có công năng thế nào?” Diệp Phong lúc này đại khái cũng nắm được tình hình, liền đi tới trước mặt một tên tù binh địa tinh, hắn khẽ nheo mắt rồi lạnh giọng hỏi, “Đừng hòng qua mắt lão tử, nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khiếu bác bì sách cốt, muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong!”

Lời nói của Diệp bại hoại tràn ngập sát ý, lại thêm Khải Đặc và Ai Đức đang đứng một bên cười lạnh, khiến cho đám Địa tinh vốn đã sợ hãi, nay lại càng thêm sợ hãi, vội vàng mồm năm miệng mười trả lời câu hỏi của Diệp Phong, khiến cho hắn cũng hiểu sơ qua tình hình.

Thì ra sau mười năm nghiên cứu động cơ hơi nước, địa tinh đã chế tạo ra được cương thiết chiến xa. Cùng với các cao khoa kỹ sản vật, toàn bộ chiến xa này đòi hỏi phải có ít nhất là ba mươi người địa tinh để điều khiển, vừa quan sát để lái xe, vừa để khai pháo, cùng với các công tác như gia thiêm nhiên liệu. Có thể nói, ngành quân sự của địa tinh đã phát minh ra đệ nhất kiệt tác. Bởi vì địa tinh đại đội phụ trách việc trấn thủ cấm địa là cửa ra vào Truyện Tống Trận, nên bọn chúng đã được cấp một chiếc chiến xa để hoàn thành công việc.

Lúc này, chiếc cương thiết chiến xa ở hướng bắc đã dần dần tiến vào tầm nhìn của mọi người, hai mắt Diệp Phong nhìn chiếc chiến xa ấy rồi nhanh chóng quay lại hỏi tên tù binh Địa tinh: “Các ngươi đã chế tạo ra được bao nhiêu chiếc chiến xa loại này?”

“Cái này…....cái này…...”

“Con bà ngươi, dám do dự với lão tử? Nếu không muốn chết thì nói mau.”

“Chỉ có hai mươi chiếc.” Tên tù binh địa tinh còn đang do dự chợt thấy Diệp Phong trừng mắt tức giận, liền lập tức mở miệng đáp lời hắn.

“Mẹ ngươi, dám gạt lão tử à? Làm sao chỉ có ít như vậy chứ?” Diệp Phong tức giận, trừng mắt nhìn đám người địa tinh hỏi. Hắn căn bản là không tin bọn họ chỉ có hai mươi chiếc chiến xa.

“Đó là sự thật, chúng ta chỉ có hai mươi chiếc thôi. Khoáng mạch kim loại vốn không có nhiều. Hơn nữa, những năm gần đây, chúng ta còn bị các chủng tộc ở hải ngoại đến cướp đi một nửa lãnh thổ, nếu muốn chế tạo thêm các chiến xa loại này thì vốn không có đủ tài nguyên.” Địa tinh trông thấy ánh mắt muốn giết người của Diệp Phong, vội vàng trả lời hắn.

“Mẹ kiếp, chỉ có hai mươi chiếc siêu cấp bảo bối thôi à…..…...” Diệp Phong nhìn tên địa tinh, thấy hắn không có vẻ dối trá, liền quay về nhìn chiếc cương thiết chiến xa đang càng lúc càng tiến đến gần, hai mắt của hắn đảo nhanh một vòng rồi nhìn về phía Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, và lôi đình năm đại địa trung đội, quát: “Lập tức đi bao vây chiếc chiến xa đó cho lão tử, rồi xông vào bắt mấy tên điểu nhi ngu ngốc đó!”

“Vâng!” Thành viên của năm trung đội đó vừa nghe lệnh của đoàn trưởng, lại hiểu được hắn đã để mắt vào chiếc chiến xa ấy, nên cùng kêu lên lĩnh mệnh, rồi phóng đi về hướng chiếc chiến xa. Cái loại chiến xa hảo hạng này không chỉ có mỗi đoàn trưởng là thích mà thôi, mà bọn họ cũng rất thích nó.

Tổ bà nó, chiếc đại chiến xa này không cần dùng tới hỏa pháo, chỉ việc mang ra chiến trường khơi khơi thế này cũng có thể ủi chết địch nhân rồi. Đám địa tinh tộc này con mẹ nó, thật là lợi hại. Hắc hắc, động cơ hơi nước, ý tưởng này cũng hay đó chứ, sau này hẳn sẽ có chỗ dùng tới nói đây. Ta nhất định phải bắt mấy tên địa tinh thẩm vấn một phen mới được…....Diệp Phong nhìn theo hướng Khải Đặc lúc này đang tiến về gần chiếc chiến xa, thần tình rất đắc ý, bất tiếng cười lớn. Trong đầu hắn lúc này toàn chứa đựng ý nghĩa đen tối, quyết định sẽ tìm hiểu tình hình ở đây, tra xét xem địa tinh tộc còn có thứ bảo bối gì nữa không, nếu được thì có thể dùng nơi đây để xây dựng nên một trú địa bí mật khác cho Tư Lược đoàn.

Ở hướng bắc, tên đội trưởng vừa bỏ trốn là Ba La Tư sớm đã chui vào chiến xa, chỉ huy ba mươi tên địa tinh điều khiển chiến xa tiến về hướng này. Giờ đây thấy những trận chiến đấu ở phía trước đã không còn nữa, người phe mình đã bị bắt làm tù binh hết, mà phe địch lại phái người xông tới hướng chiến xa, khiến gã không khỏi khinh thường mà buông tràng cười đắc ý, rồi hạ lệnh khai pháo. Gã tuyệt không tin rằng với cương thiết chiến xa cứng rắn thế này mà kẻ địch có thể xông vào bắt gã. Dù hôm nay không thể báo thù thì cũng phải cứu ra đám thủ hạ hiện bây giờ đang là tù binh, nếu không thì thật không biết phải báo lại với thượng cấp thế nào.

Phía trên của cương thiết chiến xa có hảo pháo, chuyển động liên tục, có thể xoay tròn ba trăm sáu mươi độ để công kích, bất quá là nó cần phải có người điều khiển. Bởi vì bây giờ căn bản là không có ai điều khiển, đội pháo thủ bên trong đang khống chế phía trước, ba đội hảo pháo bên trong liên tục triển khai công kích về hướng địch nhân định vọt lên.

Đáng tiếc là bọn người Khải Đặc đềo có áo giáp được đặc chế bằng tinh thiết, chỉ cần có thể né tránh đạn pháo công kích phía trước là được, không cần để ý tới xạ thủ, không bao lâu đã có thể tiếp cân chiến xa, bắt đầu phân phân tán bao vây.

Hừ! đối với cương thiết chiến xa bao vậy là vô dụng a. Ba La Tư đứng ở cứ điểm bí mật quan sát, thấy tình huống bên ngoài, không khỏi khinh thường cười lạnh, ra lệnh mười hai đội hỏa pháo bắt đầu nhằm địch nhân triển khai toàn lực công kích.

“Mẹ nó, ta nói cho bọn người các ngươi đang bắn đạn kia, hay xem lão tử sẽ xử lý các ngươi như thế nào.” Khải Đặc vừa né đạn pháo, vừa nhanh chân chạy chới phía trước, trong miệng thì thầm hung ác.

Chiến xa hỏa pháo chỉ có thể công kích tầm xa. Một khi địch nhân chạy đến gần, thì nó lập tức trở nên vô dụng. Tốc độ chạy của bọn bạch lang chiến sĩ Kiệt Khắc là nhanh nhất, cho nên đến gần chiến xa trước tiên. Bọn họ liền qua bên phải ở cái cửa bằng cương thiết của chiến xa, định vào trong bắt tên đoàn trưởng của địch nhân.

“Ba La Tư đội trưởng, khải giáp của địch nhân quá cứng rắng. Đạn pháo của tiên xạ không có hiệu quả với bọn chúng. Hay là chúng ta lui trước, nếu không bọn chúng tới gần được, chúng ta không chỉ mất tánh mạng, mà sẽ tổn thất cương thiết chiến xa. Trách nhiệm này chúng ta không thể gánh nổi!” Trong chiến xa, vài tên địa tinh pháo thủ trước sau mở miệng khuyên can Ba La Tư.

“Cái này.. Không thể rút lui. Chúng ta phải cứu đồng bọn chúng ta. Không cần để ý địch nhân quanh mình, cứ tiến tới phía trước nơi đám địch quân hỗn độn kia, để cứu đồng bọn của chúng ta, như thế chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Nếu giết được tên đầu lĩnh của địch quân, dĩ nhiên là điều tốt!” Ba La Tư khẳng định chắc chắn. Bởi vì gã không muốn trở thành một địa tinh tù binh. Nếu thế không chỉ một đại đội sẽ toàn bộ bị tiêu diệt, ngay cả cấm địa cũng phải dâng lên cho bọn chúng. Như vậy khi trở về hắn thì chỉ có con đường chết.

Địa tinh trong chiến xa mặc dù còn lo lắng, như thấy Ba La Tư nói vậy, chỉ có cách tiếp tục không để ý địch nhân chung quanh, rồi tiến về phía trước.

“Mẹ nó, cái thứ sắt này sao lại dày như vậy!” Để phòng địch nhân xâm nhập chiến xa, cửa bên trái được chế tạo rất dày. Ba trung đội Liệt Diễm, bạch lang, lôi đình mặc dù liên tục chém vào, nhưng do xa môn quá dày, chỉ làm hư hại đến vũ khí của bọn họ, lập tức có chút dao động.

“Lão đại, cái cửa này quá chắc, bọn ta không thể mở ra, người đến đây làm thử đi!” Tên bại hoại bàn tử( mập mạp) Ai Đức liền nghĩ đến biện pháp hữu hiệu nhất.

“Ha ha ha, các ngươi nghe không, bọn chúng đều nói là không thể mở cái cửa của chiến xa. Nhanh, tăng tốc về phía trước!” Ba La Tư nghe Ai Đức bên ngoài đang than thở, thập phần đắc ý. Hắn cho rằng vì chiến xa cứng chắc và cái cửa lại dày nên đối phương không thể mở ra được.

Cái cửa quá dày? Hắc hắc, càng dày càng tốt….. Diệp Phong đang để ý tới cương thiết chiến xa, nghe Ai Đức nói xong, trong lòng mừng thầm, tay phải lấy ra Hắc Ám ma kiếm, dưới chân thi triển Tiêu Diêu kiền khôn bộ nhanh chóng phóng tới chiến xa. Ba La Tư thấy vậy, lập tức ra lệnh cho pháo thủ oanh tạc. Đáng tiếc, tốc độ của Diep Phong quá nhanh, đã tránh được hết đạn pháo, rồi chạy đến cửa bên trái của chiến xa.

“Ân, cắt chúng để mở ra, sau này sẽ tu sửa lại. Ta thật sự ưng ý!” Diệp Phong nhìn xa môn, lộ ra một nụ cười tà dị. Tay phải cầm Hắc Ám ma kiếm nhanh chóng chém ba nhát, dễ dàng phá vỡ cửa của cương thiết xa.

“Cái này, cái này sao lại có thể?? Hắn có thể dễ dàng chém vỡ cửa xe??” Cửa xe vừa ngã xuống, đã nghe được âm thanh của bọn địa tinh Bố Lỗ Tư, cũng vừa vặn nhìn Diệp Phong đang trong tư thế thu kiếm.

“Mẹ kiếp tên ải nê thu ( con cá trạch nhỏ bé) ngươi, lão tử xem ngươi còn hung hăng như thế nào!”

Khải Đặc sớm đã không nhẫn nại, mắt thấy xa môn vừa mở ra, lập tức dẫn mấy tên Liệt Diễm kỵ sĩ nhảy vào, bắt bọn địa tinh Ba La Tư, rồi đem bọn chúng ra khỏi chiến xa, nhập chung với đám tù binh địa tinh.

“Ha ha…..Chúng ta lại thắng trận một lần nữa….. cương thiết chiến xa….. hỏa thương….. hỏa pháo….. nô lệ địa tinh….. thật là thu hoạch lớn….. ha ha…..”

Trận chiến kết thúc, Diệp Phong thập phần cao hứng, tay giơ lên cao để ăn mừng thắng lợi, khiến cho tất cả thành viên Tư Lược đoàn đều phụ họa theo. Bọn địa tinh ngồi trên mặt đất thì rất khẩn trương, tạo thành một khối tương phản. Đặc biệt là Ba La Tư, trong lòng đang rất sợ hãi, thầm nghĩ đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Gã là đội tưởng khẳng định là người thứ nhất bị giết.

Thành giả vương hầu, bại giả khấu ( Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc). Chỉ cần tiếp tục củng cố Tư Lược đoàn, sau này lão tử không còn sợ mấy đế quốc hay giáo đình chó má kia. Dị thế giới a, chờ xem, lão tử sẽ hưởng thủ tất cả mĩ hảo….. Diêp Phong nhìn dãy sơn lĩnh sắp thuộc về chính mình còn thêm chiến lợi phẩm là bọn tù binh địa tinh, trong lòng nổi lên nhiều cảm xúc. Sau đó hắn tra khảo đám tù binh địa tinh, đã hiểu rõ tình hình của đại lục này.

## 94. Chương 94 – Địa Tinh Đại Lục, Trú Địa, Cuồng Bạo Tiết Dục.

Địa tinh đại lục, đại lục mới của địa tinh ngày nay, cách Quang Minh đại lục cực kỳ xa xôi, diện tích khoảng một phần ba Quang Minh đại lục. có dạng hình tròn, hải vực chung quanh có không ít đảo nhỏ.

Năm đó toàn tộc địa tinh di dân đến tận đây, đánh bại các thổ dân nhỏ yếu ở nơi này, bắt làm nô dịch bọn họ, vì thế trở thành bá chủ duy nhất, xây dựng nên vương quốc địa tinh mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Cho đến năm trăm năm trước, một nhóm người Lưỡng tê tộc đến, làm bọn họ mất đi vị trí bá chủ duy nhất, chiến tranh cũng từ đó mà đến.

Hiện tại thế lực trên địa tinh đại lục đã bị phân ra thành đông tây, đông bộ là Lưỡng tê tộc, tây bộ là địa tinh. Từ khi Lưỡng tê tộc đến, hai tộc đã đánh nhau hơn trăm năm, tích oán sâu đậm.

Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn chiếm được chính là cấm địa, tên là Cát Khâu sơn lĩnh, nằm tại tỉnh phương bắc của địa tinh vương quốc trên giải đất hướng đông, gần với Vưu Cát Nhĩ thành ở bờ biển phía bắc.

Địa tinh vương quốc vì phòng ngừa Lưỡng tê đế quốc đánh lén từ thuỷ lộ, tại phần lãnh thổ tiếp giáp biển đều có bố trí phòng tuyến, bố trí lượng lớn binh lực. Vưu Cát Nhĩ thành là phòng tuyến tổng bộ của bờ biển phía bắc, một lượng lớn địa tinh phòng thủ ở đây.

Diệp Phong từ miệng của tù binh địa tinh, biết được tình hình đại khái của địa tinh đại lục, lập tức thu dọn chiến trường, lệnh cho lôi đình trung đội áp giải địa tinh tù binh về trú địa bí mật, thông báo cho Lộ Lộ tứ nữ, hắn sẽ lập một trú địa bí mật trên địa tinh đại lục. Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh chỉ huy lôi đình trung đội và những thành viên còn lại áp giải địa tinh. Sau đó mang theo Mạn Nộ Ai Nhĩ, đi đến Truyện Tống chi môn ma pháp trận khắc trên mặt đất của Cát Khâu sơn lĩnh, rồi đào lên mang đi, dẫn bộ đội chủ lực của Tư Lược đoàn rời khỏi Cát Khâu sơn lĩnh, tiến đến dãy núi Mạt Lạp Đặc ở phía đông, ẩn mình chờ thời.

Bởi vì địa tinh bộ đội đóng ở Vưu Cát Nhĩ thành quá đông, so với thực lực hiện tại của Tư Lược đoàn, hắn rõ ràng không có khả năng khoa trương đối với địa tinh vương quốc. Lúc đầu chỉ có thể hoạt động trong bóng tối, khi đã đứng vững, thì một lần nữa đánh cướp lưỡng đại quốc gia ở đại lục này.

Khi Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn rời khỏi dãy núi Cát Khâu, phụ trách phòng thủ ở Vưu Cát Nhĩ thành của địa tinh tộc là Khố Nại - Bì Da tướng quân, liền chỉ huy đại bộ đội tới cấm địa tăng viện, kết quả là chỉ thấy thi thể của đồng bọn, vốn không thấy tung tích của địch nhân, ma pháp trận của Truyện Tống chi môn đều bị mang đi, làm y tức giận cực độ, phái quân lính toả ra lùng kiếm chung quanh.

Tổng kết lại, địa tinh quốc vương thấy cấm địa hơn sáu nghìn năm qua chưa từng có ngoại tộc xâm lấn, đã lơ là đi. Nếu như là lúc đầu, mỗi cấm địa đều có ba binh đoàn địa tinh thương thủ, ba đại đội địa tinh hỏa pháo, bọn người Diệp Phong căn bản không có khả năng nhanh chóng công chiếm cấm địa.

Bất quá địa tinh quốc vương giảm bớt binh sĩ tại cấm địa, cũng là vì không còn cách nào khác. Dù sao nơi này những năm qua không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, ngoại giới còn có Lưỡng tê tộc xâm phạm, chắc chắn là phải điều binh đối phó kẻ địch hiện hữu.

Truyện Tống chi môn từ địa tinh đại lục liên với Quang Minh đại lục tổng cộng có bốn cái. Trừ một cái bị vong linh vu sư phá hủy ba trăm năm trước. Những năm gần đây, địa Tinh quốc vương hiện tại, vì giảm đi mối họa ẩn tàng và gánh nặng từ cấm địa, đã không để ý đến tổ huấn nữa. Tại ba cái Truyện tống chi môn khác, chọn ra hai cái điều đi tất cả binh lực, lấy Truyện Tống thủy tinh xuống, làm chúng trở nên vô dụng để trừ khử mối họa ẩn tàng. Nói cách khác, hiện tại ở địa tinh đại lục, ngoài trừ Truyện Tống chi môn mà Diệp Phong và mọi người vừa sửa chữa phục hồi, chỉ còn một tòa có thể kết nối với Quang Minh đại lục.

Từ Truyện Tống chi môn bị vong linh vu sư phá hỏng, đột nhiên xuất hiện địch nhân không rõ lai lịch chém giết, bắt giữ quân đồn trú tại cấm địa, hơn nữa đem đào ma pháp trận lên mang đi. Sự kiện đặc biệt lớn này được Khố Nại tướng quân từ thành báo lại, làm cả địa tinh vương quốc khiếp sợ, khiến địa tinh quốc vương thập phần lo lắng địch quân còn ở trong quốc nội, phái xuất một lượng lớn địa tinh bộ đội, truy tìm tung tích địch nhân khắp nơi.

Mạt Lạp Đặc sơn mạch, vị trí tại biên giới giữa tỉnh phía bắc của địa tinh vương quốc và Lưỡng tê đế quốc, độ cao bình quân bốn ngàn mét so với mực nước biển, thế núi liên miên dài mấy trăm dặm, trong núi quái thạch dựng lên như rừng, cây cối tươi tốt, hoa thơm chim hót, cảnh tượng mê người. Đây là dãy phòng tuyến tự nhiên phía bắc lãnh địa của cả hai vương quốc. Bởi vì cả hai đế quốc đều không thể vượt qua dãy sơn mạch này để tấn công lãnh địa địch quân bên kia.

Địa Tinh tộc và Lưỡng Tê tộc gặp vấn đề không thể vượt qua núi, nhưng không thể ngăn cản Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn vốn có thể bay trên không hay xuyên trong lòng đất tiến nhập vào lãnh thổ bên trong hai đế quốc.

Có năng lực đào hang siêu cường của Đại địa xuyên sơn giáp, thêm vào linh ngưu chiến sĩ không biết mệt mỏi, cộng với lực lượng siêu cường của Kì Lạp Tư cự nhân, Diệp Phong dẫn đầu thành viên chủ lực của Tư Lược đoàn chạy tới sau Mạt Lạp Đặc sơn mạch, lập tức tại một nơi bình thường ở vùng đất trung tâm, cho tất cả thành viên dựa theo cấu trúc của trú địa bí mật tại Vọng Triều sơn khai tạc thành một tòa sơn động bí mật rộng lớn. Nó trở thành một trú địa bí mật mới của Tư Lược đoàn ở địa tinh đại lục.

Màn đêm phủ xuống, hắc ám bao trùm địa tinh đại lục, giải đất trung tâm Mạt Lạp Đức sơn mạch, tại đại sảnh của trú địa bí mật, Mạn Nỗ Ai Nhĩ hao phí không ít khí lực, rốt cục cũng nối liền được ma pháp trận Truyện Tống chi môn đã đào được, mô phỏng quy mô của nơi trú ẩn Vọng Triều sơn, liên tiếp thành công nối liền các tiểu động.

Sau khi dùng ma sủng thí nghiệm không có sai sót, Diệp đại đoàn trưởng lập tức dẫn đầu từ Truyện Tống tiểu động trở về trú địa bí mật tại Vọng Triều sơn, cao hứng cười to: “Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Hinh nhi, bổn đoàn trưởng đã về rồi...ha ha ha...”

“Thiếu gia!”

Từ lúc Diệp Phong đến địa tinh đại lục lựa chọn nơi bố trí trú địa bí mật, Lộ Lộ mỗi ngày đều lo lắng quanh quẩn tại Truyện Tống tiểu động bên ngoài đại sảnh công chúng, chờ đợi thiếu gia mà nàng yêu nhất quay về. Lúc này nghe được tiếng cười của Diệp Phong, lập tức lao tới Truyện Tống tiểu động, nhào vào lòng hắn.

“Hắc hắc, nhiều ngày không thấy bảo bối Lộ Lộ của ta, thật sự là không quen. Đến đây, để thiếu gia yêu thương.” Tên sắc lang Diệp Phong này gần đây bận rộn sự tình của trú địa bí mật tại địa tinh đại lục, không có Lộ Lộ tứ nữ bên cạnh, dục hỏa đã sớm khó chịu đựng nổi. Bởi vậy Lộ Lộ vừa tựa vào lòng ngực, hai cái tay của tên gia hỏa này liền sờ soạng không có quy củ. Cái miệng rộng ngấu nghiến hôn lấy đôi môi anh đào của Lộ Lộ.

“Lão công, chàng rốt cuộc đã trở lại, sao lại đi nhiều ngày vậy? Không biết mọi người rất lo cho chàng sao...” Tĩnh Hương, Mộng Hinh, U Nguyệt Nhi tam nữ cũng trước sau chạy tới, Mộng Hinh đã thấy Diệp Phong ngọt ngào cùng Lộ Lộ, lập tức nhiệt tình đi tới đón, tại trong lòng người yêu làm nũng.

“Ha ha ha, nhớ ta à?” Diệp Phong trái ôm phải ấp Lộ Lộ và Mộng Hinh, cực kỳ hưng phấn cười to hỏi.

“Ừ, nhớ!” Lộ Lộ và Mộng Hinh trước sau trả lời, Diệp Phong buông các nàng ra đi đến Tĩnh Hương cùng U Nguyệt Nhi gần phía trước, ôm lấy nhị nữ vào lòng, rồi hôn mỗi người một cái, hắc hắc cười nói: “Lão bà đại nhân, Nguyệt Nhi thị nữ, các nàng cũng nhớ ta không!”

“Nhớ cái đầu đáng chết chàng đó.” Tĩnh Hương thấy tình nhân bình an quay về, tâm tình lo lắng cũng được buông thả, nhìn bộ dạng không đàng hoàng của hắn, kiều mị giận dữ điểm một cái lên trán hắn, cuối cùng cũng không quên cho hắn một ánh mắt phong tình vạn chủng. U Nguyệt Nhi cũng dựa vào ngực Diệp Phong, kiều mị nhìn hắn gật gật đầu.

“Ha ha, bốn vị đại tẩu khỏe a, bổn kỵ sĩ cũng về rồi!” Khải Đặc cùng số thành viên Tư Lược đoàn còn lại trước sau cũng thông qua truyền tống trận, nhìn Lộ Lộ tứ nữ vây quanh Diệp Phong, lập tức trên mặt cười nịnh hi hi ha ha. Thành viên Tư Lược đoàn theo sau gã và Ai Đức mặt dày cười hi hi với bốn vị giai nhân của Diệp Phong.

“Trời ạ, lão đại, các người mới vừa về a, bọn địa tinh bị giam giữ không thật sự nghe lời như ta muốn. Con mẹ nó thật là buồn bực.” Trừ lôi đình trung đội lúc này đang canh giữ bên ngoài tù cấm tiểu động thì Ai Đức cùng Ba Nhĩ và thành viên còn lại của Tư Lược đoàn đều đã tới.

“Trú địa bên Địa Tinh đại lục đã chuẩn bị tốt chưa? Không có xuất hiện cái gì nguy hiểm chứ?” Tĩnh Hương dựa vào ngực người trong lòng, nhìn tình huống xung quanh, quan tâm hỏi.

Diệp Phong ôm chặt Tĩnh Hương, hưởng thụ nhục cảm từ đôi cự nhũ trước ngực nàng, miệng ha ha cười nói: “Đương nhiên, bổn đoàn trưởng tự thân xuất mã, há có thể thể thất bại? Trú địa bí mật bên kia đã chuẩn bị tốt, quy cách gần giống như bên này, mời mọi người cùng đến trú địa mới mở tiệc ăn mừng...ha ha ha...”

“Có thể cao hứng ăn mừng...” Đông đảo thành viên Tư Lược đoàn nghe được lời nói của đoàn trưởng đại nhân, lập tức vang lên một đợt hoan hô, đặc biệt là một số thành viên chưa thấy qua nơi trú ẩn mới, tất cả đều nôn nóng muốn đi xem nơi trú ẩn bí mật.

“Đám địa tinh kia tình hình thế nào rồi, có gì không ổn không?” Diệp Phong tả ủng hữu bão ôm Tĩnh Hương cùng Nguyệt nhi vào lòng, ngậm cây Thanh sảng tiêu hồi, trong lòng thầm kêu lớn ôm người đẹp nhu nhuyễn trong ngực thật thoải mái, miệng thì hướng Ai Đức hỏi.

“Hừ hừ, chỉ bằng đám vô dụng này còn dám không an phận sao? Ta đùa giỡn chúng không chết đâu!”. Ai Đức cũng ngậm một cây Thanh sảng tiêu hồi, cười hung ác, “Hiện bọn địa tinh tại đây tuyệt đối nghe lời, ta bảo bọn chúng sang đông, bọn chúng tuyệt đối không dám sang tây!”

“Ngươi nói thì hay lắm. Mấy ngày hôm trước ngươi thiếu chút nữa là đánh chết tên địa tinh đội trưởng kia. Bọn chúng không phải nghe lời mà là sợ hãi!” Tĩnh Hương tức giận trừng mắt liếc Ai Đức.

“Hắc hắc, đại tẩu, nếu không đối xử tàn nhẫn với đám nô tài kia, bọn chúng sao có thể nghe lời người được?” Ai Đức mập mạp cười hắc hắc nịnh nọt.

“Chỉ cần bọn địa tinh trung thành đi theo, tuyệt đối có thể, miễn là không được giết, để chúng nghe lời thì dùng biện pháp gì cũng tốt. Sau khi ta sẽ cho bọn chúng làm ra nhiều thứ đồ tốt cho Tư Lược đoàn!” Diệp Phong thở ra một hơi mỉm cười tuyên bố : “Được rồi, bây giờ thành viên có nhiệm vụ phụ trách bên này thì ở lại, còn lại đều theo lão tử về trú địa mới ăn mừng!”

“Úc, đến trú địa mới!”

Chúng thành viên Tư Lược đoàn cao hứng hoan hô, chỉ có thành viên phụ trách công tác tối nay đều buồn bực. Diệp Phong thấy thế lập tức tỏ vẻ sau đó sẽ phái người đến thay bọn họ, rồi dắt theo mọi người vội vã nhằm hướng trú địa bí mật ở địa tinh đại lục đi tới.

Đối với đại lục mới, bọn người Lộ Lộ vừa đến đây, trước tiên đều vui mừng đi khắp nơi quan sát một phen, sau đó tất bật sửa soạn yến tiệc thịnh soạn. Đám nam thành viên vô cùng cao hứng, uống rượu vung quyền triển khai một trường náo nhiệt.

Cuộc sống thế này mới gọi là sảng khoái a. Diệp Phong cùng bốn vị giai nhân ngồi cùng một hàng, mỉm cười nhìn bọn thủ hạ đang cao hứng uống rượu, trong lòng thập phần vui mừng.

“Lôi Ân, chuyện về trú địa bí mật trên địa tinh đại lục, chàng không định báo cáo với bệ hạ sao?” Tĩnh Hương ngồi bên trái Diệp Phong, nhìn hắn trầm tư hỏi.

“Ừ, trú địa bí mật tất nhiên là không thể tiết lộ ra một cách dễ dàng. Yên tâm đi, con số hai mươi phần trăm lợi nhuận của thu nhập dành để cống cho quốc gia sẽ được ta đế ý, tất sẽ không thiếu một phân. Ta quyết sẽ không để cho lão bà đại nhân khó xử đâu.” Diệp Phong há miệng đớp một miếng thịt do Lộ Lộ đưa tới, còn tay trái thì ôm lấy Tĩnh Hương, mỉm cười an ủi nàng.

“Tể tướng đại nhân gần đây có dùng tín điểu truyền thư cho chúng ta biết, Thiên Vũ đế quốc hiện nay đang điều tập binh lực để chuẩn bị xâm chiếm tỉnh tây bắc. Nếu có chiến sự, chàng có đi hỗ trợ không?” Tĩnh Hương nghe Diệp Phong nói sẽ không để cho lão bà đại nhân bị khó xử thì trong lòng rất vui vẻ, suy nghĩ một chút rồi cất giọng ôn nhu hỏi.

“Có việc này ư? A, thật là có ý tứ nha. Nếu quốc gia cần đến, thì ta cũng sẽ giúp một tay. Dù sao đi nữa thì bổn đoàn trưởng cũng là một nam tước của Mạt La đế quốc chứ. Huống hồ, đối với ta mà nói, chiến tranh chính là cơ hội để phát tài…....hắc hắc…..…..” Diệp Phong ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Chàng nha, chẳng hề nghiêm túc gì cả, lại chỉ biết tự tư tự lợi, tìm cách khiến cho bản thân phát tài mà thôi!” Tĩnh Hương thấy tình lang bảo sẽ vì quốc gia mà ra sức nên trong lòng rất vui mừng, đồng thời cũng dựa đầu vào ngực hắn nũng nịu thốt lên như thế.

“Lão công, bây giờ đã có trú địa bí mật rồi, sau này chàng sẽ làm sao để phát triển Tư Lược đoàn?” Mộng Hinh đang ngồi bên phải của Lộ Lộ, khẽ liếc Tĩnh Hương một cái, rồi nhìn tình lang, tò mò hỏi.

“Chuyện này cũng dễ thôi, giờ đây chúng ta đã có đủ hỏa thương hỏa pháo, cùng với một số lượng cương thiết chiến xa. Ngày mai sẽ bắt đầu để cho địa tinh giáo chỉ dạy cho bạch lang phụ nhân phương thức sử dụng cương thiết chiến xa. Nhân số của họ cũng vừa đủ để đảm nhiệm phần việc này. Còn năm mươi cỗ hỏa pháo thì cấp cho chú tạo trung đội, và hỏa thương thì cấp cho hương kì trung đội. Như vậy, sau này chúng ta sẽ có được hỏa pháo và hỏa thương trung đội. Còn về phần chủ lực binh đoàn, thì ta sẽ thống lĩnh bọn họ đi thám sát tình huống trên địa tinh đại lục, sẵn tiện sẽ tìm cơ hội vơ vét khoa kỹ sản vật mới nhất.” Diệp Phong uống một chén hương kỳ quả tửu, rồi từ tốn đáp.

“Như thế Tư Lược đoàn có thể xem như toàn dân đều đi lính hết.” Mộng Hinh mỉm cười cảm khái nhìn.

“Hắc hắc, lực chiến đấu càng mạnh càng tốt. Bốn vị mỹ nhân, đêm nay cùng ta vui vẻ?” Diệp Phong tả hữu, hai bêm ôm Lộ Lộ cùng Tĩnh Hương, nhìn các nàng cười dâm đãng.

“Xú mĩ”

“Nằm mơ!”

Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh nghe vậy đồng thời mở miệng, sau đó liếc mắt nhau một cái.

Cáp, hai những nhân này ở cùng một chỗ vẫn không phải là chuyện tốt. Diệp Phong mỉm cười nhìn hình dáng của nhị nữ, rồi không nói đến vấn đề này, tiếp tục bàn chi tiết về phát triển của Tư Lược đoàn. Sau khi yến hội chấm dứt, mỉm cười xấu xa gọi Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi ở lại. Ánh mắt u oán của Tĩnh Hương và Mộng Hinh bất mãn nhìn hắn, rồi họ đi vào phòng ngủ mới của mình.

Trong khoảng thời gian này chưa có cơ hội hảo hảo tiêu hồn một chút, Diệp Phong vẫn không thể chiến cùng tứ nữ. Dĩ nhiên phải chọn Lộ Lộ mà hắn thương yêu nhất, cùng U Nguyệt Nhi tiêu hồn nhất. Sự phối hợp ăn ý của nhị nữ, làm Diệp Phong rất là thích thú.

Lộ Lộ hôm nay mặc một bộ y phục dài tới đất màu trắng cùng với chiếc quần dài, trông thật thanh thuần điểu nhã. U Nguyệt Nhi thì mặt bộ màu đen cùng với chiến quần ngắn, để lộ ra cái đùi trắng nõn được che đậy bởi lớp vải mỏng màu đen. Diệp đại sắc lang vừa vào phòng ngủ, không muốn mất thời gian, liền ôm nhị nữ lên giường. Hưởng thụ đôi môi nóng bỏng của Lộ Lộ, hai tay thì đang sò mó nhục đồn của nàng.

U Nguyệt Nhi đã sớm biết rõ Diệp Phong thích gì. Nàng giúp hắn cởi y phục, rồi quỳ gối giữa hai chân hắn, cầm kiên đĩnh mà tiến hành kỹ thuật tuyệt vời, làm cho hắn có cảm giác sảng khoái. Không bao lâu đang hưởng thụ đôi môi nóng bỏng của Lộ Lộ, hắn đã nhắm mắt lại mà hưởng thụ.

Lộ Lộ thấy thiếu gia thích thú, cũng quỳ gối bên cạnh U Nguyệt Nhi. Nhị nữ cùng tiến hành việc tốt đẹp, Diệp Phong cùng lúc nhắm mắt mà hưởng thụ, trong lòng thầm khen, cuộc sống thật tuyệt vời biết bao.

“Nguyệt Nhi, nhảy cho thiếu gia xem một lúc!” Diệp Phong đang hưởng thụ kỹ thuật miệng của nhị nữ, mỉm cười xấu xa bảo Lộ Lộ tiếp tục, để U Nguyệt Nhi múa điệu thoát y cho hắn chiêm ngưỡng.

U Nguyệt Nhi dần dần đã khôi phục lại phong thái của ngày trước, nghe Diệp Phong đề nghị xong, nghĩ đến trước kia thường xuyên múa thoát y cho hắn chiêm ngưỡng, không chỉ miệng mỉm cười, mà cặp mắt còn gửi cho hắn vô vàn phong tình. Nàng xuống giường rồi bắt đầu tư thế của điệu múa thoát y mê người. Ngọc thủ từ từ cởi bỏ y phục của chính mình, để ngọc thể chậm rãi hiện ra trước con mắt đầy dục hỏa của Diệp Phong.

“Lộ Lộ, nàng cùng thiếu gia tiến hành!” Diệp Phong đang ngồi trên giường, nhìn U Nguyệt Nhi đi múa thoát y, kiên đĩnh của mình thì được Lộ Lộ đang tiếp tục hưởng thụ, hắc hắc mỉm cưới xấu xa, rồi bảo nàng đứng dậy, cởi quần dài và đế khố ra, sau đó ngồi trên người hắn để kiên đĩnh tiến nhập cái động thủy xà của nàng.

Mắt nhìn, phía dưới hưởng thụ, còn tay của Diệp Phong thì đang vuốt ve cái đùi ngọc bóng loáng trắng nõn của Lộ Lộ. Thấy U Nguyệt Nhi đã khỏa thân hoàn toàn, trong đầu lập tức có ý niệm đen tối, đặt Lộ Lộ nằm ngửa trên giường, rồi bảo U Nguyệt Nhi nằm lên người Lộ Lộ. Hai thân thể xích lõa đập vào mắt Diệp Phong. Hắn tiến vào nơi giữa hai chân của U Nguyệt Nhi, cùng lúc vỗ vào ngọc đồn của nàng, thêm nữa tay hắn còn vuốt ve cấm địa của Lộ Lộ. Ngoài miệng là nụ cười xấu xa.

“Thiếu gia, chàng nhanh lên một chút đi, như vậy không được, thật không thoải mái a….. “ U Nguyệt Nhi đang nằm trên người Lộ Lộ, vừa quay đầu nhìn thiếu gia với vẻ hờn dỗi vũ mị, vừa vặn vẹo ngọc đồn.

“Hắc hắc, U Nguyệt Nhi của ta cuối cùng cũng khôi phục lại nguyên dạng, như vậy mới tốt a. Ta thích vẻ vũ mị và quyến rũ của nàng. Đêm nay sẽ hảo hảo cùng các nàng cho đã.” Diệp Phong mỉm cười xấu xa, nhìn hai thân thể xích lõa ở phía trước, nước miếng chảy ròng, tay thì vẫn không ngừng vuốt ve nhục đồn của U Nguyệt Nhi. Bất thình lình cây thương từ phía sau lưng của U Nguyệt Nhi mà tiến vào nơi cấm địa của nàng. U Nguyệt Nhi đau đến nổi cắn chặt hàm răng, run rẩy xin tha.

Đáng tiếc, Diệp Phong đang muốn sủng hạnh U Nguyệt Nhi, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của nàng. Bàn tay vẫn ôm chặt ngọc đồn nhu nộn của nàng để tấn công liên tục, bảo Lộ Lộ dùng môi anh đào của nàng mà ở phía trước công kích những chỗ mẫn cảm của nàng ta. Khoái cảm bộc phát không thể thu hồi được, Diệp Phong tiếp tục và tiếp tục, sau đó dừng lại chuyển qua cấm địa của Lộ Lộ đang ở phía dưới, để an ủi Lộ Lộ đang chờ đợi.

Trên chiếc giường, Diệp Phong đang tấn công liên tục nhị nữ, cây thương cứ thế mà ra ra vào vào, làm cả phòng đều tràn ngập mùi hương cơ thể cùng những tiếng rên mê người của nhị nữ. Sau khi tên gia hỏa cuồng bạo phát tiết, rồi ôm thân thể mồ hôi đầm đìa của nhị nữ, ngã lên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Không nghĩ lúc này, Tĩnh Hương đột nhiên ngoài phòng ngủ mà gõ cửa, “Lôi ân, có một nhóm bộ đội tiến đến Vọng Triều sơn, chàng mau đến xem thử!”

## 95. Chương 95 – Xích Loã Nữ Thần, Ác Xúc Niệm Đầu

Xích loã nữ thần nô đãi đoàn, nguyên là thế lực tội phạm có xú danh lan truyền trên Quang Minh đại lục, chuyên buôn bán các thiếu nữ xinh đẹp, làm lợi bất chính, gồm hai đại đội tam giai tạp hệ kiếm sĩ, một đại đội tam giai tạp hệ kỵ sĩ, chuyên bán các mĩ nữ có nhan sắc thượng thừa, những kẻ háo sắc ở khắp nơi đều hoan nghênh!

Mạt Khắc Tư - La Tạp, đoàn trưởng Xích loã nữ thần nô đãi đoàn, một trung niên anh tuấn tóc vàng râu ngắn, là loại người âm hiểm tham lam, ngoại trừ kim tiền và mĩ nữ, còn lại như nhân tính đạo đức, trong mắt hắn đều là chó má!

Đêm khuya, mảnh đất trống phía tây Vọng Triều sơn, Mạt Khắc Tư tâm tình không tốt, mặc một bộ quần áo màu đen, ngồi ở trên ghế, nhìn doanh trại vừa mới dựng xong, cùng như đám thuộc hạ đang ăn cơm chiều, khuôn mặt anh tuấn lộ thần sắc ưu phiền.

Mạt Khắc Tư thật sự không thể tưởng tượng có thể bắt được tuyệt sắc tinh linh Phỉ Phỉ, thế nhưng nàng là con gái của La Luân, thủ lĩnh của hoả tinh linh bộ lạc. Nếu không thể bán được nàng ta ra ngoài một cách êm thắm, một khi bị người khác biết được, báo lại cho La Luân, y chắc chắn phải đối mặt với sự đuổi giết của cả hoả tinh linh bộ lạc.

Bây giờ nam bắc đại lục cơ hồ đều dán đầy các bức hoạ treo thưởng việc tìm kiếm tông tích Phỉ Phỉ. Với dung nhan tuyệt sắc của Phỉ Phỉ, người đã xem qua đều khó mà quên được. Hôm nay những thuộc hạ cùng nữ nô trong đoàn của Mạt Khắc Tư, cơ hồ đều biết thân phận của Phỉ Phỉ. Khiến cho gã không dám dẫn nô đãi đoàn đến những địa phương có nhiều người, sợ thủ hạ hoặc nữ nô, tiết lộ phỉ Phỉ đang bí mật ở trong tay gã.

Nếu có thể nói chuyện, Mạt Khắc Tư bây giờ thật muốn thả cho Phỉ Phỉ rời đi. Đáng tiếc gã không dám làm như vậy, bởi vì Phỉ Phỉ đã hận gã thấu xuông, khi gã từng nói ra những câu đùa giỡn trêu ghẹo.

Thả, không thể thả được. Giết Phỉ Phỉ, Mạt Khắc không có gan như thế. Nếu sự tình này bị tiết lộ ra ngoài, gã không thể tưởng tượng được kết quả của việc bị cả bộ lạc hoả tinh linh đuổi giết. Dẵm phải cái đinh lớn này, thật sự làm gã vô cùng phiền não.

Việc đã như vậy, gã nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Đúng lúc đi tới giải đất duyên hải phía nam của Mạt La đế quốc, vì vậy gã chuẩn bị ở lại nơi hiếm khi có người đến, là Vọng Triều sơn này để ẩn nấp một thời gian để suy nghĩ ra biện pháp tốt hơn.

Chỉ có Vọng Triều sơn là loại địa phương không người này, mới có thể khiến Mạt Khắc Tư không phải lo lắng việc thuộc hạ cùng nữ nô trong đoàn tiết lộ sự tình ra ngoài. Dù sao giải thưởng ba mươi vạn kim tệ rất hấp dẫn, cùng với sự sợ hãi việc bị bộ lạc hoả tinh linh đuổi giết khi đi theo gã, tất sẽ khiến cho thuộc hạ trong đoàn của gã động tâm.

"Đoàn trưởng, hãy suy nghĩ lại chuyện của Phỉ Phỉ?" Vẻ đẹp trai của Mạt Khắc Tư đã níu kéo Trân Ny Lạp, nàng mặc một bộ quầo áo bó sát màu hồng, ngồi ở phía sau để xoa bóp hai vai của gã. Bộ ngực trắng như sữa dựa sát vào lưng gã. Sự chuyển động bất chợt của mái tóc dài màu đỏ, khiến cho gã ngứa ngáy.

"Ai,lần này thật sự là đánh phải tấm thép mà!" Mạt Khắc Tư khẽ rẽ mái tóc Trân Ny Lạp, khẽ thở dài.

"Lo lắng nữ nô tiết lộ bí mật,nếu ngài không đau lòng, thì có thể đem các nàng đó giết đi để diệt khẩu. Nhưng mà dù sao cũng là thành viên trong đoàn, quả thật khó suy nghĩ!" Trân Ny Lạp tựa ở sau lưng Mạt Khắc Tư nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó đưa bàn tay trắng nõn như ngọc tới len vào trong đế khố, lẳng lơ trêu ghẹo: "Đoàn trưởng, nếu không nghĩ ra thì không cần suy nghĩ nữa, theo thiếp tiến vào bên trong trướng khoát hoạt một phen."

"Ngươi tao hóa này, mẹ nó có thể dụ dỗ nam nhân mà, hôm nay ta phải làm những việc mà trước kia không thể làm!" Nghe Trân Ny Lạp nói, gã đúng là bị nàng trêu trọc mà. Những chuyện này dù có suy nghĩ lo lắng cũng vô ích, rồi nói cho bốn tên đại đội trưởng trung thành này. Đêm nay phải cử việc phòng đêm, rồi sau đó ôm Trân Ny Lạp đem vào trướng của mình, dùng thân thể của nàng giải quyết nỗi buồn.

"Ha ha các huynh đệ, nhìn đoàn trường hưởng thụ kìa, các ngươi có muốn không? Hôm nay đoàn trưởng nhờ ta nói rằng, trừ hỏa tinh linh mỹ nữ, hiện có không ít nữ nô trong đoàn, các huynh đệ có thể hưởng thụ. Ăn xong cơm chiều mọi người cùng nhau hưởng thụ đi!" Bốn gã đại đội trường thủ hạ của Mạt Khắc Tư, nhìn thành viên xung quanh, trước sau cười to nói lại lời Mạt Khắc Tư bảo bọn họ hôm nay làm.

"Đoàn trường vạn tuế!" Thành viên nô đãi đoàn nghe xong tin này, tất cả cao hứng hoan hô ầm lên, trong lòng mọi người đều rõ ràng Mạt Khắc Tư đoàn trường muốn lấy lòng mọi người, để tránh bọn họ tiết lộ về tin tức của hỏa tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ - Cát Lôi Mỗ.

"Làm ầm ĩ cái gì đó,các ngươi là đám rùa con, nửa đêm rồi còn đến địa bàn của bọn lão tử làm ầm ĩ. Con mẹ nó, có phải không muốn sống rồi phải không?" Ai Đức mập mạp nói, dẫn lôi đình trung đội không có mang gì đi theo sau Diệp Phong. Đi tới bên ngoài doanh trại của Xích lỏa nữ thần nô đãi đoàn, chỉ vào thành viên của nô đãi đoàn bên trong đang hoan hô, mở miệng mắng to.

Lúc trước thành viên của nô đãi đoàn đã dò xét khắp Vọng Triều sơn, xác định là không có ai mới dựng trại nấu cơm. Giờ phút này thấy bên ngoài trại xuất hiện một nam nhân, đều cảm thấy chấn kinh liền bật dậy, sau đó thấy rõ đối phương đến chỉ có một trăm người, hơn nữa không mang theo vũ khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cũng không để đối phương trong mắt, bọn họ dù gì cũng có tới ba đại đội.

“Sao lại thế này?” Mạt Khắc Tư cùng Trân Ny Lạp tại trong trướng nghe thấy âm thanh chửi bới, cùng nhau đi ra khỏi trướng.

“Đoàn trưởng, bên ngoài có một nam nhân vừa tới, hỏi chúng ta vì sao tới xâm phạm địa bàn của bọn họ, có phải là không muốn sống chăng.” Bốn gã đứng đối diện với Mạt Khắc Tư chính là bốn đại dội trưởng, trước sau hướng Mạt Khắc Tư bẩm báo tình hình, hoàn toàn không để một trăm nam nhân tay không đang ở bên ngoài vào mắt. Nếu không phải đoàn trưởng đến, bọn họ giờ này nhất định đang giáo huấn đối phương.

Mạt Khắc Tư nghe bốn gã thuộc hạ bẩm báo xong, đi tới phía trước doanh trại, nhìn bọn Ai Đức tay không đang ở bên ngoài, cuối cùng hai mắt dừng lại trên người Diệp Phong đang ngậm trong miệng Thanh sảng tiêu hồn, cảm giác tên thanh niên thủ lĩnh này là một kẻ lưu manh, không để đối phương vào mắt, khách khí cười lạnh nói:”Chư vị tiểu bằng hữu, nơi này không phải là địa phương để các ngươi hung hăng, đi đến địa phương khác chơi đi.”

“Ha ha ha, đây không phải là nơi cho bọn tiểu quỷ các ngươi đến chửi rủa đâu, tốt nhất là mau đi tìm nơi khác mà chơi ….. ha ha…..” Mọi người trong nô đãi đoàn thấy đoàn trưởng không e ngại đối phương, tự nhiên tiếp tục không e ngại, đều bật cười theo.

Diệp Phong vốn định sau khi thỏa mãn rồi ôm mĩ nhân ngủ, lại bị đám người trước mắt hùa nhau quấy rối, trong lòng có thể nói là khó chịu cực độ, nghe xong tiếng cười của bọn họ, ngáp dài một cái, nhìn Mạt Khắc Tư nhàn nhạt nói: “Hôm nay các ngươi thật sự không nên đến Vọng Triều sơn để lập doanh trại!”

“Hả? Sao chúng ta không nên đến Vọng Triều sơn lập doanh trại?” Mạt Khắc Tư nghe Diệp Phong nói, buồn cười hỏi lại.

“Nếu các ngươi tới lập doanh trại, nhất định sẽ gặp xui xẻo.” Diệp Phong lại cười khẽ. Từ tiểu đội tuần tra mà hắn biết đối phương là nô đãi đoàn, chắc chắn sẽ không buông tha. Với phẩm tính của hắn mà nói, đưa kim tệ đến nhà, ai bỏ lỡ là kẻ ngốc.

“Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật sự là cuồng a. Xem ra chính là ngươi muốn cho chúng ta gặp xui xẻo phải không?” Mạt Khắc Tư nhíu mày nhìn tên thanh niên bất lương trước mặt, lộ ra một nét cười khinh thường.

“Về mà hỏi con mẹ nó ấy, mẹ nó, đúng là kim mao soả điểu!” Ai Đức thấy Mạt Khắc Tư biết rõ còn hỏi lại, khinh bỉ vươn ngón giữa tay phải lên.

“Con mẹ ngươi, thằng mập, ngươi nói cái gì? Có gan thì lặp lại lần nữa xem!” Bốn gã đại đội trưởng đứng phía sau Mạt Khắc Tư thấy tên mập nhục mạ đoàn trưởng đồng thời tức giận mắng.

“Thao, các ngươi đúng là bọn tội nhân hèn hạ, nếu các ngươi thích nghe, lão tử sẽ nói thêm trăm lần nữa, kim mao soả điểu ….. kim mao soả điểu ….. kim mao soả điểu …..” Ai Đức trừng mắt nhìn bốn gã đại đội trưởng, mắng chửi đến nỗi nước bọt văng tung toé, chẳng còn chút phong độ chỉ vào Mạt Khắc Tư mắng to.

“Tên mập đáng chết, hôm nay bọn lão tử sẽ chặt ngươi ra!” Bốn gã đại đội trưởng bị Ai Đức chọc tức đến phát điên, gọi mấy trăm tên thủ hạ, nhằm phía doanh trại bên ngoài, chuẩn bị chém chết tên mập này.

Mạt Khắc Tư cũng bị Ai Đức chọc cho tức giận cực độ, bởi vậy cũng không ngăn cản hành vi của thủ hạ, hơn nữa còn bảo bọn thủ hạ còn lại cảnh giới, bởi gã đoán đối phương sẽ không chỉ bằng từng này người đến khiêu khích ba đại đội nhân mã, chắc chắn sẽ có trợ giúp.

Với thực lực của Xích lỏa nữ thần nô đãi đoàn, Mạt Khắc Tư cũng không sợ hãi đối phương, cho dù đối phương còn có đồng bọn, cũng không có khả năng là đối thủ của nô đãi đoàn. Một nơi như Vọng Triều sơn có thế lực nào lơn chứ? Trừ quan lại địa phương, cả vùng duyên hải phía nam của Mạt La đế quốc, gã chưa từng nghe qua có thế lực nào lớn tại đây.

Diệp Phong nhìn địch nhân đang hò hét xông tới, mắt hướng Ai Đức ra hiệu. Người phía sau lập tức huýt một tiếng lớn, chỉ huy thành viên của lôi đình trung đội, nhanh chóng từ không gian yêu đái lấy ra trọng trang khải giáp cùng đại khảm đao. Trong nháy mắt từ tay không biến thành chiến sĩ vũ trang mang đại đao, tiến về phía địch nhân, triển khai công kích một cách điên cuồng chỉ công không thủ.

“Sao, sao, sao lại thế này? Ta không nhìn nhầm chứ, từ tay không thành ra triệu hồi trọng trang khải giáp tự động tổ hợp trên thân? Chẳng lẽ bọn họ đều có không gian trang bị?!”

“Hẳn là có không gian trang bị, nếu không không có khả năng tay không mà lấy ra khải giáp nhanh như vậy. Bất quá có thể chế tạo không gian trang bị thì quả thật là giàu có. Bọn họ phải dùng “thiết” chế tạo khải giáp đúng không?”

Mạt Khắc Tư cùng phần đông thuộc hạ, đều bị bọn Ai Đức đột nhiên trang bị trên thân trọng trang khải giáp làm cho thập phần giật mình, khó có thể tin khải giáp của bọn họ tự động tổ hợp trên thân, hơn nữa lại đột nhiên xuất hiện, họ chắc chắn đều có mang hông gian trang bị hoặc đạo cụ. Bất quá không hiểu vì sao bọn họ lại dùng thiết chế tạo khải giáp. Với vũ khí chế bằng cương thiết của nô đãi đoàn, thiết giáp phòng hộ của bọn họ dùng, căn bản không có hiệu quả!

Tóm lại bọn Mạt Khắc Tư cảm thấy khó hiểu không thể giải thích được. Phía trước bọn kiếm sĩ bị bọn người Ai Đức chém giết, phát ra những tiếng kinh hô ẩn chứa sự tình không thể tin được, bởi vì cương kiếm của bọn họ không thể đâm thủng áo giáp đối phương, hơn nữa thân kiếm đều bị sứt mẻ, hoặc là bị đại đao của đối phương chém đứt.

“Làm sao có thể như vậy? Thiết đao chém đứt cương kiếm?” Bọn người nô đãi đoàn lại giật mình, kinh ngạc tới mức trợn to mắt há hốc cả mồm ra. Mạt Lhắc Tư trong lòng giật mình nghi hoặc, đối với trang bị của đối phương nảy sinh lòng tham, nảy sinh ý tiêu diệt toàn bộ đối phương, trong đầu hình thành ý niệm cướp đoạt hết số vũ khí này. Vũ khí ngay cả cương thiết đều có thể chặt đứt, mặc dù thoạt nhìn giống sắt, nhưng cái này có thể tạo bất ngờ cho địch nhân, quá tốt, thật quá tốt!

“Dát dát…..ngao ô…..ô…..”

Khi bọn người Mạt Khắc Tư nhìn đến xuất thần, Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, tinh linh, đại địa, cự giải sáu trung đội cùng cự nhân tiểu đội của

Tư Lược đoàn được đoàn trưởng đại nhân phân phó, ẩn núp ở xung quanh doanh trại, toàn bộ hiện thân lao ra, chuẩn bị tạc đạn được đặt chế, hướng về phía địch nhân triển khai một vòng oanh kích tạc đạn mãnh liệt.

“Trờ ơi, cá hắc cầ mớ nổạh làá gìậ? Bộ đội của bọn chúng là cái quái gì thế này??”

Kỳạ Tư cựhân cầ trong tay cựìh Yể nguyệ đao. Liệ Diễ kỵĩưỡ trên nhữg con Liệ Diễ kiêu phong mã Linh ngưu chiế sĩầ thiế trụ Sa mạ kỵĩưỡ Đạ đia xuyên sơn giá. Cựiả chiế sĩang nhữg bao tay bằg thiế cứg rắ. Tinh linh xạhủưỡ trên Quang Minh bạh vũuc1điêu. Bạh lang kỵĩớ toa kỵậ phong cựang. Bộ đội chủ lực của Tư Lượ Đoà đề xuấ hiệ, triệ đểà rung độg đá ngườ Mạ Khắ Tư, khiế cho chúng không thểà tin sựhậ trướ mặ, lạ bịạ đạ oanh tạ khiế chúg phả hoảg loạ tráh né

Tạ đạ như điên cuồg liên miên xuấ ra vớ âm thanh lớ, cùg mớ sựhấ độg củ mặ đấ bịà phá khiế cho đá nữô phí sao doanh trại vô cùg kinh sợ Toà bộuc1đề ôm lấ nhau ởrong lều, sợã đế độuố khó lên.

Tuyệ sắ mĩữỏ tinh linh, Phỉhỉ Cá Lôi Mỗ đôi môi anh đà bịị chặ lấ, lạ mộ mìh vô lự trong doanh trướg, tay chân vô phá cửuc1độg, đãạ đóiế và mộg đẹ, trong mộg nhì thấ phụhân dẫ binh cứ mì hồ gia, khuôn mặ mĩệuấ hiệ nụườ đượ cứ thoá. Đôi môi đóg chặ tạ nên hìh dág thậ phầ đág yêu, ởrên mặ lạ cóuc1điể và giọ nướ mắ, tạ nên vẻuc1đẹ củ mộ bông hoa nhỏ Mộ thân vậ mộ bộắ sắ liề quầ thậ phầ sinh đẹ, má tó hỏ hồg buông thảù ý đù ngọ trắg nõ díh không í bụ đấ, cả người trông rất thảm hại.

Mộ tiếg nổạh vang lên, là cho mộg đẹ ngọ ngà củ Phỉhỉìiếg nổuc1đóàịuc1đáh thứ. Kinh hoảg không biế bên ngoà xả ra sựìh gì trong lòg sợã cùg cự, yên lặg mày vọg phụhân phá cứ binh. Nế nàg thoá khỏ ma chưởg, sau nà nàg sẽhông bao giờờ khỏ nhà

Hỏa tinh linh xinh đẹp tự do tinh nghịch này, thườg ngà rất thíh nhữg tiể thuyế ả tưởg, thậ phầ thâm mộhữg tiể thuyế kểềựìh nam nữ cóhểuc1ởên nhau, du ngoạ khắ nơi. Cùg vớ đủoạ tìh tiế đẹ như anh hùg cứ mỹhân, nàg trướ đây không thểờ khỏ bộạ, bên ngoài thếiớ của tinh linh, vô cùg mong muố đi tớ. Vìậ khi cóơ hộ nàg liề trố rờ khỏ nhà không đượ bao lâu liề bịơi và tay củ nô đã đoà trởhàh nữô, thiế chú nữ bịang ra ngoà là công cụìh dụ.

Kỳhậ nàg tớ giờhưa bịhàh công cụìh dụ chỉìinh linh xửữóiárịao. Nếu làỹữủa nhân tộc bịắ, sợằg bả thân đãịọi người trong nô đã đoà luân phiên cưỡg gian.

“Đoà trưởg, bọ họuáợ hạ, toà độ chúg ta không cóhảăng là đố thủ mau rú thôi!” Tìh nhân xinh đẹ củ Mặ Khắ Tư Trầ Ny Lạ, trong tai nghe tiếg oanh oanh nổạh, khẩ trương nhì thấ chung quanh cóhiề địh nhân hung hã cóhiề chủg tộ, vộ ké tay Mạ Khắ Tư màhuyên bả.

Tấ cảá thàh viên củ Xíh lõa nữhầ nô đã đoà đề bịhủự bộuc1độ Tư Lượ đoà công kíh là cho rung độg, mỗ mộ cáhân đề sợá hắ cầ mà đen cóhểổạh đó Mạ Khắ Tư tựhiên cũg không làgoạ lệ nghe xong lờ khuyên bả Trân Ny Lạ, gã nhì chung quanh thấ bộạủ mìh bịiế hạ, hai mắ nhanh chóg quay ngượ trởạ, biế hôm nay khẳg địh không thểuc1đấ nỗ hắ cầ mạh mẽủ địh nhân, nhưng như vậ màỏrố thìông lao kinh doanh bấ lâu củ nô nã đoà sợằg sẽan rã sựìh Phỉhỉịìh bắ truyề ra ngoà, như vậ dùhạ cũg không cóon đườg sốg a!

“Đoà trưởg, đừg do dựữ, bây giờò sốg mớ làrọg yế.” Trân Ny Lạ chỉàộ nữhân bìh thườg, thấ trên mặ Mạ Tư Khắ xuấ hiệ thầ sắ do dự lo lắg liề tiế tụ khuyên bả.

“Lui lại, tất cả thành viên nô nãi đoàn lập tức rời khỏi nơi này!” Trân Ny Lập biết còn sống mới là quan trọng nhất, một câu đã đánh trúng vào lòng của Mạt Khắc Tư. Gã nhìn địch nhân chung quanh đang giết hại thủ hạ của mình, hình như đều mang kiếm và áo giáp không giống nhau, ném ra những trái cầu đen gây nổ. Gã thầm than tuyệt vọng một tiếng. Dưới những âm thanh thảm thiết của thủ hạ, gã liền ôm lấy Trân Ny, chạy về phía tây của doanh trại.

Gặp phải cự hình yểm nguyệt đao của Kì Lạp Tư cự nhân (người khổng lồ), cùng với những cái càng (trường thối) sắc bén của cự giải chiến sĩ và những người có võ công cường hãn, hơn nữa còn bị bắn vào đầu nữa, Chúng thành viên nô nãi đoàn đã sớm sợ hãi, có người lén chạy trốn. Giờ vừa có lệnh của đoàn trưởng, liền lập tức theo hướng tây rút lui, sợ là chạy chậm sẽ bị kẻ địch giết mất!

“Lôi đình trung đội tới bên kia của doanh trại giam giữ nô lệ, còn lại theo lão tử truy bắt chúng, không thể để lại hậu hoạn được!” Diệp Phong nãy giờ vẫn đứng yên, giờ mới bắt đầu hành động, thấy địch nhân rút lui, lập tức cao giọng hét lên, không thể để cho cừu nhân còn sống được.

Trừ lôi đình trung đội ra, các đội chủ lực còn lại đều có tốc độ di chuyển dị thường. Liệt Diễm tiêu phong mã, tật phong cự lang, Quang Minh bạch vũ điêu, đại địa xuyên sơn giáp, cự giải chiến sĩ, Kì Lạp Tư cự nhân một bước ba bốn thước, thành viên nô nãi đoàn căn bản không thể chạy thoát khỏi ma chưởng của họ, bị đuổi tới thì bị giết một cách vô tình.

Hành động lần này, các đoàn đều không phải chỉ toàn quân chủ lực, chú tạo trung đội, hương kì trung đội, tinh linh thị nữ, phụ nữ bạch lang, trong tay đều là hỏa thương, chuyên phụ trách bắn những địch nhân chạy trốn. Lúc này đương nhiên bọn họ cũng là đang theo bộ đội chủ lực để bắn điên cuồng rồi.

Ngoại trừ tinh linh thị nữ ra, trình độ chuẩn xác của bọn Lạc Tư chỉ có thể dùng từ “tệ” để hình dung. Bất quá cũng không sao, địch nhân rất nhiều, cứ nhắm vào rồi khai thương (bắn), địch nhân không chết cũng bị thương.

“Địa, địa, địa tinh hỏa thương? Má ơi,rốt cuộc đây là quân đội gì…..” Bọn người Mạt Khắc Tư đều chạy hết,vừa thấy địch nhân có địa tinh hỏa thương trong lòng càng thêm sợ hãi.

“Ha ha ha, lão đại, ngươi nhanh đến xem, ta phát hiện ra cực phẩm hỏa tinh linh, thật siêu việc đây!" Ai Đức đứng ở trên tháp canh ngoài doanh trướng, nhìn bên trong thấy tuyệt sắc mĩ nữ tinh linh, hai con mắt mở to nhìn nhìn, nuốt nước bọt liên tục.

Cực phẩm hỏa tinh linh??

Muốn ôm Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi ngủ một giấc, nhưng bị quấy rầy, Diệp Phong nhìn thuộc hạ đuổi theo địch nhân, dâm ý trong đầu muốn quay trở về ngủ cùng Tĩnh Hương, hay là với Mộng Hinh. Hắn vừa nghe Ai Đức nói, hai mắt liền ngay lập tức lộ ra vẻ tham lam hiếu sắc, nhanh chóng theo hướng Ai Đức chạy đi. Trong đầu đã có ý muốn thưởng ngoạn nàng mỹ nữ cực phẩm tinh linh này.

Hỏa tinh linh Phỉ Phỉ, nghe bên ngoài nô đãi đoàn tựa hồ như đã chạy hết. Trong lòng nàng dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng lại bị một con người mập mạp ở ngoài trướng làm cho khiếp sợ. Đôi mắt nhỏ của mình cơ hồ bị hãm vào trong đôi mắt tham lam sắc dục đó, nhất thời khẩn trương cùng cực, vừa mới chạy thoát được ngạ lang, giờ lại gặp dâm tạc.

“Ta nói, tiểu tử Ai Đức ngươi nhìn lại chính mình xem, đã dọa nạt tiểu cô nương này. Đi, mau đi chỗ khác. Bên kia còn bận rộn kìa.” Diệp Phong đi tới nơi ngoài trướng, thấy rõ bên trong là một mỹ nữ hỏa tinh linh, thập phần đẹp đẽ. Nàng vì ánh mắt háo sắc của Ai Đức, mà lộ vẻ sợ hãi. Diệp Phong dĩ nhiên tỏ ra phong độ, trừng mắt bảo Ai Đức rời khỏi.

“Ô ô, lão đại thật không có tính người. Ta phát hiện mỹ nữ có ngài, người lại đối với ta như vậy. Ta không phục. Sau này kiếm được mỹ nữ ta để dành cho ta rồi mới nói…..” Ai Đức nhìn Diệp Phong đang tức giận hình dạng của mình, trong lòng cực kỳ không vui mà rủa thầm, rồi xoay người đi chỗ khác tìm kiếm nữ nô, để xem coi còn có nàng nào đẹp nữa hay không.

“Mĩ lệ tinh Linh tiểu thư, đã không làm nàng sợ chứ. Những thủ hạ của ta tương đối háo sắc. Bất quá sẽ không có bất kính với nàng đâu.” Diệp Phong rất có phong độ thân sĩ đi tới phía trước Phỉ Phỉ, rồi giúp nàng mở trói tay chân, cùng lúc bỏ luôn cái bịt miệng.

“Đạ tạ…..Đạ tạ.. ta nhất định sẽ báo đáp ngài…..” Phỉ Phỉ đối với việc xử thế còn nông cạn, thấy hình dạng rất có phong độ thân sĩ đó, cảm giác có chút yên tâm, thân thể đã được thoải mái, lập tức cảm ơn đầy cảm kích.

Diệp Phong gần đây ở địa tinh đại lục, nên chưa biết việc tìm kiếm Phỉ Phỉ đã được công cáo. Hắn thấy hỏa tinh linh mĩ nữ trước mắt mình bị nhốt, khẩu khí còn khẳng định sẽ báo đáp lại mình, không nhịn được kinh ngạc hỏi: “Chẳng biết tinh linh tiểu thư vì sao bị bắt. Nàng có muốn ta hộ tống nàng về nhà không? Nàng là tinh linh xinh đẹp vậy, tại quốc gia của nhân tộc thật sự quá nguy hiểm!”

Phỉ Phỉ ái mĩ thấy Diệp Phong vừa khích lệ vừa quan tâm, thì thập phần cảm kích. Không có chút tâm cơ gì, nàng nói ra thân phận của mình và việc bị bắt cho Diệp Phong nghe.

Ha ha? Nữ nhi của thủ lĩnh bộ lạc hỏa tinh linh? Sao lại mĩ lệ như vậy. Nếu lấy được nàng ta, lão tử say này trở về gặp lão trượng nhân mà xin một ít tinh linh chi tuyền và sanh mệnh chi tuyền. Ân….. Nói sao đi nữa cũng không thể buông tha nàng…....Hắc hắc…....Ta thật sự xấu xa….. Diệp Phong nghe Phỉ Phỉ nói xong, trên mặt lộ vẻ bình thường miệng thì nói sẽ hộ tống nàng về nhà, trong đầu thì liên tục suy nghĩ những điều dâm dục.

Bị phần đông thành viên Tư Lược đoàn truy giết, Xích lõa nữ thần nô đãi đoàn hoàn toàn bị trừ danh tiêu diệt. Tất cả vũ khí trang bị bị tịch thu. Trừ đoàn trưởng bị bắt, thành viên còn lại toàn bộ đều bị giết.

Xích lõa nữ thần nô đãi đoàn có gần ngàn nữ nô. Diệp Phong và Phỉ Phỉ cùng lôi đình trung đội dẫn đám nữ nô ra khỏi doanh địa của nô đãi đoàn đang bị bốc cháy càng ngày càng dữ dội. Hỏa tinh linh trong đám nữ nô thấy thủ lĩnh Phỉ Phỉ liền lập tức hướng nàng mà thi lễ. Đám tinh linh này biết được nhi nữ của thủ lĩnh bộ lạc cũng bị bắt.

Thành viên Tư Lược đoàn áp giả Mạt Khắc Tư trở về. Diệp Phong nhìn thần sắc tuyệt vọng của Mạt Khắc Tư, mỉm cười hỏi: “Bây giờ còn muốn hỏi tại sao ngươi không nên tới nơi này để dựng trại không?”

“Thua về tay các ngươi, ta không có gì để nói, là nam nhân hãy cho ta được thống khoái!” Hai chân Mạt Khắc Tư bị trọng thương, lại còn bị kềm kẹp bởi hai linh ngưu chiến sĩ, trong lòng gã đã vô cùng tuyệt vọng. Nghe Diệp Phong hỏi xong, gã lộ ra một nụ cười thê lương, như chỉ còn chờ chết.

Ân, tên này cũng có chút hán tử. Diệp Phong nhìn Mạt Khắc Tư, rồi hỏi chúng nữ nô: “Chư vị mỹ nữ nghĩ xem tên này có đáng chết không?”

“Đáng chết, đáng chết, giết hắn, giết tên súc sanh này. Bọn nữ nhân bị hắn hại chúng tôi rất cảm kích ngài.” Phần đông nữ nô đã sớm hận thấu xương tên Mạt Khắc Tư này vì đã chà đạp bọn họ, nghe Diệp Phong nói xong, liền mở miệng phát tiết.

Diệp Phong thấy thế rồi nhìn về phía Phỉ Phỉ, mỉm cười: “Phỉ Phỉ tiểu thư, nàng có muốn giáo huấn tên bại hoại từng bất kính với nàng hay không?”

“Hảo!” Phỉ Phỉ trong lòng thật sự hận tên Mạt Khắc Tư, nghe Diệp Phong nói xong, cũng không có chút khách sáo, đi tới gần bên Mạt Khắc Tư. Đầu tiên là đá một bên tay, rồi đến cái kia, sau đó ngọc thủ trắng nõn của nàng liên tục đánh vào hai tai và khắp nên trên người gã, trong miệng còn khẽ phát tiết: “Tên hỗn đản không biết xấu hổ, tên ti bỉ, lại dám đùa giỡn với bổn tiểu thư…..”

Phỉ Phỉ ở nhà được nuông chiều quá, cho nên có tính khí điêu ngoa của đại tiểu thư, liên tục đánh vào tai và khắp nơi của Mạt Khắc Tư. Không đủ tiết hận, nàng không để ý hình tượng mà đá gã một cước rồi mới bỏ qua. Diệp Phong thấy vậy bất ngờ, không nghĩ mĩ nữ này lại có tính khí nóng như tiểu muội muội.

Rồi lệnh Ai Đức xử lý Mạt Khắc Tư, cho gã chút thống khoái. Diệp Phong bảo thành viên Tư Lược đoàn dọn dẹp chiến trường. Phỉ Phỉ dẫn bọn tinh linh ra phụ giúp, làm cho nữ nô còn lại cũng đến theo. Vọng Triều sơn là nơi trú địa bí mật của Tư Lược đoàn, nơi này mặc dù cách thành trất rất xa, lại ít có người qua lại, nhưng để thi thể nằm ở đây không hay, phải dọn dẹp một chút!

## 96. Chương 96 - Đan Thuần Tinh Linh，độc Khí Pháo Đạn

Sáng sớm, không khí trong lành, bầu trời trong xanh, mọi người trong Tư Lược đêm qua đã dọn dẹp xong chiến trường, mang theo bao nhiêu vật tư thu được để quay về trú địa bí mật. Phỉ Phỉ đi bên cạnh Diệp Phong, hai con mắt tò mò quan sát khắp nơi trong động. Từ thành viên Tư Lược đoàn, trang bị, đến ma sủng, tất cả đều làm cho vị hỏa tinh linh chưa từng tiếp xúc với thực tế này cảm giác rất mới mẻ. Nàng trước kia chưa từng thấy qua nhiều chủng tộc và ma sủng như vậy!

Tư Lược đoàn bây giờ có thể nói là toàn dân giai binh ( tất cả đều làm lính). Diệp Phong không nghĩ đem gần ngàn nữ nô trở về đây để sử dụng. Không chỉ Mộng Hinh và Tĩnh Hương có ý kiến, mà tiền chi tiêu sau này cũng sẽ tăng lên đáng kể. Vì thế sau khi dọn dẹp chiến trường xong, hắn chỉ chọn ra năm mươi tinh linh mỹ nữ không có khả năng quay về, và nguyện ý gia nhập Tư Lược đoàn. Số còn lại hắn phát cho mỗi người mười kim tệ, để các nàng quay về cố hương.

Phỉ Phỉ không một chút tâm cơ, không biết Diệp Phong là nam tước quý tộc của Mạt La đế quốc, cũng là đoàn trưởng Hoàng Gia Tư Lược đoàn, thấy Diệp Phong, ngoài sức tưởng tượng, đối đãi tốt với nữ nô như vậy, trong lòng liền sinh hảo cảm. Cho nên khi Diệp Phong mời nàng đến ở tạm trong Tư Lược đoàn, đồng thời cũng đi tham quan nhiều thứ mới lạ, sau mấy ngày thì sẽ đưa nàng trở về nhà. Nàng không hề suy nghĩ, lập tức đáp ứng ngay.

Diệp Phong thấy vậy cực kỳ hài lòng, thầm than nữ nhân lương thiện xử thế bất thâm thường dễ bị lừa gạt. Hắc hắc, lúc trước Lộ Lộ cũng từng bị tên gia hỏa này lừa gạt. Mặc dù Phỉ Phỉ xuất thân bất phàm, nhưng chỉ cần nữ nhân lên thuyền cướp của hắn, thì không thể thoát khỏi ma trảo của hắn.

Lộ Lộ tứ nữ đêm qua theo lời phân phó của Diệp Phong, ở lại trú địa, dẫn tiểu đội bạch lang tuần tra canh chừng địa tinh bọn nô lệ, nhưng trong lòng vẫn lo lắng chiến trường bên ngoài. Giờ phút này thấy bọn người Diệp Phong trở về, bọn họ lập tức yên tâm, rồi ra đón tiếp và hỏi han tình hình. Tĩnh Hương và Mộng Hinh thấy bên cạnh Diệp Phong có một hỏa tinh linh mỹ nữ đi theo, tất cả lộ ra thần sắc nghi hoặc.

“Lão công, vị tinh linh mỹ nữ kia là ai vậy?!” Sau khi biết rõ tình hình chiến trận thuận lợi, Mộng Hinh đến một bên của Diệp Phong, trừng mắt nhìn hắn, rồi chu mỏ hỏi, xuất ra một dạng thần sắc "chàng dám trêu hoa ghẹo bướm là không yên thân đâu đấy"

“A, lại đây. Ta giới thiệu với các nàng, vị này là thiên kim của bộ lạc hỏa tinh linh trong lãnh địa tinh linh vương quốc, Phỉ Phỉ - Cát Lôi Mỗ tiểu thư. Nàng ta vô tình bị nô đãi đoàn bắt đi, được chúng ta đến cứu. Ta mời nàng ta đến Tư Lược đoàn làm khách.” Diệp Phong giới thiệu Phỉ Phỉ cho Lộ Lộ tứ nữ, hơn nữa còn sớm nhỏ giọng nhắc nhở: “Nên tiếp đãi vị Phỉ Phỉ tiểu thư này chu đáo. Nàng ta sau này có thể cấp cho chúng ta tinh linh chi tuyền và sanh mạng chi tuyền nguyên chất.” Tên gia hỏa này nói xong, cũng là vì muốn tứ nữ dùng ánh mắt thân thiện mà chào hỏi.

Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi thấy thế có chút do dự, nhưng cũng lập tức chào hỏi thân thiết với Phỉ Phỉ. Tĩnh Hương và Mộng Hinh nghe mục đích của tình lang là muốn có tinh linh chi tuyền và sanh mệnh chi tuyền, tạm thời yên tâm rồi khách sáo đối với Phỉ Phỉ

Phỉ Phỉ thấy bốn mỹ nhân tư sắc không thua gì nàng chủ động tiếp đón nàng, liền lập tức đáp lễ. Đồng thời qua thái độ thân mật của Diệp Phong và tứ nữ, nàng cũng tự nhiên hiểu được bọn họ có quan hệ không bình thường. Đại khái là vì ở nhân tộc có chế độ nhất phu đa thê.

“Lộ Lộ, những tinh linh mới gia nhập sẽ cho làm thị nữ ở bên kia, giao cho nàng quản lý. Nàng đi thu xếp phòng ngủ cho bọn họ đi, rồi cũng tùy tiện an bài một chút cho Phỉ Phỉ. Còn chúng ta sẽ dẫn nàng ta đi tham quan tình hình trú địa!” Diệp Phong mỉm cười phân phó Lộ Lộ, dẫn theo U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hình mang Phỉ Phỉ đi tham quan các nơi của trú địa.

Đối với Phỉ Phỉ chưa thấy qua cái gì cũng như có phần tò mò, nhìn thấy các loại sơn động của trú địa bí mật, cùng cách sử dụng kính tử để phản chiếu ánh sáng thú vị. Trong miệng nàng không ngừng rêu lên thập phần háo hức. U Nguyệt Nhi, Mộng Hinh, Tĩnh Hương tam nữ phát hiện hỏa tinh linh này thật sự ngây thơ, là loại nữ nhân đan thuần không có tâm cơ.

“Thiên nột, Lôi Ân đoàn trưởng, đây là địa tinh trong truyền thuyết ư?? Không trách bọn ngài lại có địa tinh hỏa thương!” Đi tới động khẩu đang nhốt địa tinh, Phỉ Phỉ quan sát những địa tinh thật sư, mắt mở to ra, vẻ như không tin vào những gì mình đang thấy, địa tinh đã thất tung hơn sáu ngàn năm.

“Ha ha ha, đúng vậy, đây là địa tinh. Đi đi, tiếp tục tham quan, phía trước còn nhiều thứ làm cho nàng này giật mình hơn nữa!” Diệp Phong nhìn vể mặt rung động của tuyệt sắc mỹ nữ, trong lòng có chút đắc ý, miệng cao hứng cười to.

“Còn cái gì nữa?” Phỉ Phỉ nghi nghi hoặc hoặc nhìn Diệp Phong mà hỏi, không thể nghĩ ra là cái gì sẽ làm nàng kinh ngạc như đám địa tinh này.

“Ha ha, nàng cứ tiếp tục đi thăm quan thì sẽ biết thôi. Bây giờ mà nói cho nàng biết thì chẳng còn thú vị nào!” Diệp Phong đắc y cười, dẫn U Nguyệt Nhi tam nữ cùng Phỉ Phỉ tiếp tục đi thăm quan.

“Chàng để nàng ta biết rõ hết chi tiết của chúng ta, không có tốt. Nếu nàng ta sau này ra khỏi đây sẽ tiết lộ hết thì tính sao?” Tĩnh Hương nghi hoặc nhìn Diệp Phong rồi nhỏ giọng hỏi. Cảm giác việc hắn lộ ra bí mật về địa tinh có chút không ổn.

“Yên tâm, ta bảo đảm rằng nàng ta sẽ không tiết lộ đâu!” Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương rồi mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Bởi vì căn bản hắn không để cho Phỉ Phỉ rời khỏi, để quan hệ tốt đẹp, tranh thủ hảo cảm của Phỉ Phỉ.

“Phỉ Phỉ, những gì nàng hôm nay thấy được, toàn bộ đều là bí mật của Tư Lược đoàn chúng ta. Nàng là bằng hữu tốt, nàng có thể xem qua, nhưng nàng cũng nên giữ bí mật nha!” Diệp Phong cười cười tỏ vẻ chú ý.

“Ân, Lôi Ân đoàn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật. A a, có một Lôi Ân đoàn trưởng như vậy làm bằng hữu thật là tốt, làm tăng thêm kiến thức nhiều.” Phỉ Phỉ nghe xong vui vẻ gật đầu ứng thanh. Hai mắt nàng vẫn tiếp tục quan sát quang cảnh chung quanh.

Mộng Hinh nhìn thần tình tò mò của Phỉ Phỉ, rồi đi tới gần phía trước Diệp Phong, nhẹ giọng có chút thâm ý nói: ”Lão công, vị tinh linh mỹ nữ này thật ngây thơ, một chút tâm cơ cũng không có. Chàng nếu muốn nàng ta, tựa hồ không khó gì!”

“Hinh nhi, nàng sao đột nhiên lại nói như vậy. Chẳng lẽ ta là loại sắc lang đó sao?” Diệp Phong vô sỉ để vẻ mặt chánh sắc, nhìn Mộng Hinh rồi nhỏ giọng chất vấn.

“Hừ, chàng là loại người gì thiếp không rõ hay sao?” Mộng Hinh tức giận liếc Diệp Phong một cái, tiếp tục nhỏ giọng nhắc nhở: “Nếu chàng lại muốn tăng thêm tỷ muội cho thiếp, thiếp sẽ giết chàng!”

“Tốt, lão bà đại nhân, không muốn bị người khác nghe được mà hiểu lầm a!” Diệp Phong nghe nhắc nhở của Mộng Hinh, cười đắc ý bảo rằng nàng làm ồn như thế Phỉ Phỉ sẽ nghe được. Muốn Diệp Phong, tên đại sắc lang tham lam, buông tha cực phẩm mĩ nhục đã gần đến miệng, là việc không có khả năng. Bởi cảm tình và y luyến của Mộng Hinh đối với hắn hiện giờ, dù Mộng Hinh có ghen tuông gì, hắn cũng không tin Mộng Hinh giết hắn!

“Hỏa diễm chi thần tại thương, cái này, cái này là Truyện Tống chi môn? Lôi Ân đoàn trưởng, ngài có Truyện Tống chi môn sao?”

Khi bốn người Diệp Phong dẫn Phỉ Phỉ ra đại sảnh công chúng, nàng hỏa tinh linh mĩ lệ này phát hiện ra cái lỗ của Truyện Tống chi môn, lập tức chấn động trợn mắt há mồm, kinh hoảng nhìn Diệp Phong.

“Thế nào, Phỉ Phỉ, ta nói sẽ để cho nàng thấy được nhiều thứ mới lạ, có làm nàng thấy vọng không?” Diệp Phong điểm lên cây Thanh sảng tiêu hồn, mỉm cười nhìn hỏa tinh linh mĩ lệ làm hắn động tâm này.

“Ân, Lôi Ân đoàn trưởng thật sự lợi hại. Từng nơi của Tư Lược đoàn đều làm ta kinh ngạc hài lòng!” Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong, nhanh chóng gật đầu ứng thanh, tâm trạng thập phần bội phục, rồi tò mò hỏi: “Lôi Ân đoàn trưởng, địa tinh không phải thất tung sáu ngàn năm hay sao? Ngài tìm được bọn chúng ở nơi nào vậy?”

“Cái này không vội, từ từ ta sẽ nói cho nàng nghe. Bây giờ ở lại đây, rồi thưởng thức trù nghệ của hương kì ải nhân chúng ta!” Diệp Phong mỉm cười nói, ra lệnh cho thành viên Tư Lược đoạn chuẩn bị yến tiệc, nói cho bọn hương kỳ ải nhân làm vài món ngon cho Phỉ Phỉ, sau đó cùng U Nguyệt Nhi tam nữ dẫn Phỉ Phỉ thăm quan hết tất cả nơi trong trú địa bí mật, đến khi yến tiệc đã chuẩn bị xong. Yến hội náo nhiệt để chúc mừng Phỉ Phỉ đến đây.

Trong thời bị nhốt tinh thần Phỉ Phỉ có chút khẩn trương, sau khi được cứu thoát, lại có nhiều việc khó tin mà trước đó chưa từng thấy qua, liền vui vẻ lên đồng thời cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Tiếp đó nàng thưởng thức những món ngon từ tay chế biến của hương kì ải nhân dưới công thức của Lôi Ân đoàn trưởng, uống thêm hương kỳ quả tửu, nàng hỏa tinh linh mĩ lệ này liền bị say đến nổi mơ mơ màng màng, phải cần Lộ Lộ giúp nàng đưa tới phòng ngủ mà nghỉ ngơi.

Diệp Phong nhìn Phỉ Phỉ rời đi. Tả ôm hữu ấp U Nguyệt Nhi và Mộng Minh, còn miệng thì thưởng thức đôi môi của Lộ Lộ. Nghĩ một lát, rồi hắn bảo Ai Đức đến chỗ giam địa tinh nô lệ, đem Ba La Tư ra đây.

Tư Lược đoàn đối đãi với đám nô lệ nghe lời cũng có thể nói là nhân đạo. Bọn địa tinh Ba La Tư sau một thời gian được Ai Đức giáo huấn vài lần, đều có vẻ bắt đầu nghe lời, cho nên sự đối đãi với chúng tốt hơn, có y phục sạch sẽ, có thức ăn ngon. Dù sao Diệp Phong định dùng bọn chúng, dĩ nhiên không thể để cho chúng đói và lạnh, khiến không có sức làm việc.

“Ba La Tư, nếu ta cung cấp đủ quáng nguyên cho các ngươi, các ngươi có thể làm ra cương thiết chiến xa không?” Diệp Phong uốn một ngụm rượu từ cái miệng nhỏ của Mộng Hinh, sảng khoái đang vuốt ve đùi ngọc hoàn mỹ của nàng, nhìn tên Ba La Tư đang quy mà hỏi.

“Đại….. đại nhân, bọn ta cùng lắm chỉ có thể chú tạo hỏa thương và hỏa pháo. Nếu dù có bản thiết kế toàn bộ cương thiết chiến xa, nhưng không có địa tinh ky giới sư, bọn ta căn bản không nắm rõ…..” Ba La Tư nói thành thật, sợ nhân loại đoàn trưởng trước mắt giết mình.

Diệp Phong biết việc chú tạo cương thiết chiến xa này cần phải có khoa kỹ cao và phức tạp, khẳng định không đơn giản. Sở dĩ hỏi Ba La Tư vấn đề này, chỉ là cầu may một chút, thấy gã nói không giống nói dối, rồi hỏi: “Bản thiết kế và kỵ giới sư (kỹ sư cơ khí) có thể tìm ở đâu trên địa tinh vương quốc?”

“Bản chiến xa thiết kế đã sớm được công khai, kỵ giới sư thì cũng rất nhiều. Tại thành thị ở vương quốc bọn ta đều có thể tìm được.” Ba La Tư nghe hỏi xong liền lập tức trả lời với tốc độ nhanh nhất. Gã từng vì trả lời chậm mà bị Ai Đức tát mấy cái vào miệng.

“Ân, thật tốt. Ngươi cũng nghe lời thật. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, ta cam đoan sẽ cho ngươi ăn uống đầy đủ.” Diệp Phong hài lòng gật đầu, rồi bảo một tên linh ngưu chiến sĩ dẫn Ba La Tư trở về. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý đê hèn, liền quay sang Mạn Nỗ Ai Nhĩ đang uống rượu mà nói: “Đại sư, người có cách nào thêm độc dược vào trong đạn pháo hay không? Lúc phát nổ chúng sẽ phát tán độc khí. Cái này gọi là đạn pháo độc khí.”

“Đạn pháo độc khí?!”

Tất cả thành viên đang ăn uống tại đại sảnh công chúng, nghe đoàn trưởng đại nhân nói xong, đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Đạn pháo đã mạnh rồi, giờ thêm độc tính vào, thì trên chiến trường sẽ tàn khốc hơn.

“Đoàn trưởng, ta thật không biết phải dùng từ gì diễn ta người. Lời đề nghị này thật sự quá tuyệt, có thế có thành công. Bất quá điều kiện đầu tiên là phải có nhiều độc dược.” Mạn Nỗ Ai Nhĩ nhìn đoàn trưởng đại nhân với vẻ bội phục, liền gật đầu.

“Ha ha ha, nếu đại sư thấy có khả năng thành công, thì không còn vấn đề gì. Hinh nhi, ngày mai này dẫn những người này đi thị trấn xung quanh mà mua một lượng lớn độc dược về đây. Con bà nó, trên cái vũ khí đồ chơi này cũng có thể đánh dấu!” Diệp Phong đang nắm cánh tay phải của Mộng Hinh, cao hứng cười to. Đê hèn thật là đê hèn!

## 97. Chương 97 - Truyện Tống Thủy Tinh，địa Để Đột Tập Lược Đoạt

Kì Luân sâm lâm, giải đất trung tâm phía tây nam ở địa tinh vương quốc. Cây cối trong rừng to lớn dày đặc, cỏ dại phát triển rất nhanh, hoa dại mọc khắp nơi. Đây vốn là nhạc viên của các loại dã thú. Đáng tiếc năm đó, địa tinh chọn nơi này làm cấm địa để phóng ra Truyện Tống chi môn, bèn giết hết số dã thú. Cả khu rừng hoàn toàn bị địa tinh đóng quân chiếm cứ!

Ba Bỉ - Khắc Lạp, là một địa tinh trung niên mê rượu, là đoàn trưởng của đệ tứ hỏa thương binh đoàn thuộc đệ nhị quân đoàn của địa tinh vương quốc. Gần đây vì quốc vương lo lăng do không tìm được tung tích của dị tộc từ Quang Minh địa lục, sợ rằng sẽ đến Kì Luân sâm lâm mà đánh lén. Bởi vậy điều đại đội hỏa thương đóng tại đây, lệnh cho Ba Bĩ dẫn hỏa thương binh đoàn của gã, đến đây phối hợp với đại đội hỏa pháo đang đóng tại nơi này.

Trước kia do không có xuất hiện dị tộc từ Quang Minh địa lục xâm lấn Cát Khâu sơn lĩnh, nơi đặt Truyện Tống chi môn đều là cấm địa, mọi việc đều là bí mật quân sự của địa tinh vương quốc, cho nên việc đóng ở đây có thể nói là nhàn nhã và mỗi ngày ngủ ngon, là một địa phương tốt để bồi bổ.

Đối với tên thích rượu Ba Bỉ này mà nói, đóng quân ở Kỳ Luân sâm lâm tuyệt đó là chuyện tốt. Bởi vậy gã khi tới đây rất háo hức, uống cả ngày đến say mèm, tất cả sự vụ đều giao cho bộ hạ xử lý. Một chút lo lắng dị tộc từ Quang Minh đại luc đến đây xâm lấn cũng không có. Bởi vì gã cho rằng những người đó không còn dám ở lại trong vương quốc, nói việc ra sức tìm bọn họ là lãng phí khí lực. Huống hồ hỏa thương binh đoàn của gã không phải là đại đội rác rưởi của tên Ba La Tư, dị tộc mà dám đến đây tức là chạm đến tổ ong!

Màn đêm phủ xuống, một dãi màu đen bao phủ cả địa tinh đại lục. Địa tinh quân đội đóng tại khoảng đất trống ở trung tâm Kì Luân sâm lâm. Ba Bỉ đang cùng mười tên đại đội trưởng thuộc hạ và đại đội trưởng hỏa pháo đại đội ngồi chung một nơi. Bọn chúng đang ăn uống no nê.

“Ha ha, lần này đoàn trưởng được phái tới đóng ở Kì Luân sâm lâm thật sự là nhàn rỗi, huynh đệ bọn ta cũng được hưởng lây. Thật sự hâm mộ Nga Cách đại đội trưởng đóng quân tại đây!” Đại đội trưởng đệ tam thương thủ đại độ thủ hạ của Ba Bỉ nhìn đại đội trưởng hỏa pháo đại đội Nga Cách cười nói hâm mộ.

“Đúng, đúng, ở địa phương này thật là tốt. Nếu so sánh với nơi đang có chiến tranh với Lưỡng tê đế quốc, thì nơi này quả thực là một thiên đường. Cái bọn dị tộc từ Quang Minh chó má kia, nếu không phải năm đó địa tinh chúng ta gặp phải nội loạn, các chủng tộc còn lại ở Quang Minh đại lục vĩnh viễn nằm dưới chân địa tin chúng ta. Thật không rõ vì sao quốc vương lại lo lắng bọn người dị tộc kia. Nếu bọn chúng đến đây, chúng ta bắn cho bọn chúng không còn manh giáp!” Chín tên hỏa thương đại đội trưởng khác đều mở miệng phụ họa.

“A a, có các chư vị đội trưởng ở đây, bọn dị tộc có một trăm lá gan, cũng không dám đến nơi đây!” Hỏa pháo đại đội trưởng Nga Cách hằng năm đóng tại Kì Luân sâm lâm, khi biết tinh dị tộc xâm lấn Cát Khâu sơn lĩnh, vốn rất lo lắng. Nhưng giờ đây đệ tứ hỏa thương binh đoàn được phái đến đây đóng quân, nhất thời hắn thập phần an tâm, nghe chúng đại đội trưởng nói vậy, cũng cao hứng cười lớn.

“Bọn người lộn xộn các ngươi, ý kiến của quốc vương đâu phải để cho các ngươi tùy tiện bàn luận? Bớt nói nhảm, uống rượu!” Con sâu rượu Ba Bỉ, bưng chén rượu lên, gọi bọn bộ hạ uống cạn, bọn chúng ai cũng không lo sợ dị tộc xâm lấn lần nữa.

Xung quanh Kì Luân sâm lâm là giải đất hoang vu. Đường đá gập ghềnh, lại cách xa thành trấn. Bình thường có rất ít địa tinh tới đây. Bất quá hôm nay lại có một đoàn thân ảnh xé trời, lặng lẽ tiềm phục ở vùng phụ cân Kì Luân sâm lâm.

“Lôi Ân đoàn trưởng, chừng nào chúng ta hành động?”

Dưới bầu trời đêm, hai dặm bên ngoài phía bắc Kì Luân sâm lâm, hỏa tinh linh Phỉ Phỉ, thân vận một bộ y phục màu đen, nằm phục yên lặng trên mặt đất, nhìn những đốm sáng bên trong Kì Luân sâm lâm, hưng phấn hướng tới bên trái Diệp Phong mà hỏi.

“Đừng vội, chờ bọn chúng ngủ say đã. Nàng cũng nghỉ chút đi, còn chưa bắt đầu mà, làm gì mà hưng phấn như vậy!” Diệp Phong trong miệng ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, đảo người nằm ngửa lại, nhiếp mắt nhìn bóng đêm của bầu trời, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

“Hình như rất có đạo lý” Phỉ Phỉ nghe vậy lộ ra một tia tiếu ý, xoay người nằm ngửa bên cạnh Diệp Phong, quan sát cảnh đêm của bầu trời. Xung quanh hai người, bọn Liệt Diễm trung đội Khải Đặc thân mặt bộ đồ màu đen, đen tiềm phục ở đó. Ngoại trừ tinh linh trung đội và đại địa trung đội, tứ trung đội linh ngưu, lôi đình, cự giải cùng tiểu đội cự nhận đang ở trạng thái ải nhân của Tư Lược đoàn cũng đang tiềm phục xung quang Kì Luân sâm lâm.

Hôm nay là ngày thứ mười Phỉ Phỉ bên cạnh Diệp Phong. Từ khi hỏa tinh linh đơn thuần này biết Tư Lược đoàn thông qua Truyện Tống chi môn mà đến tân đại lục của địa tinh, liền lập tức khẩn cầu Diệp Phong dẫn nàng đến tân đại lục vui chơi.

Diệp Phong đang muốn lấy lòng Phỉ Phỉ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhân cơ hội này nói với nàng về tinh linh chi tuyền và sanh mệnh chi tuyền, muốn nàng ta giúp đỡ hắn việc này. Sau khi nàng ta đồng ý, thì hắn lập tức dẫn nàng ta đến địa tinh đại lục.

Tĩnh Hương và Mộng Hinh đều cảm thấy để một vị xinh đẹp như hỏa tinh linh này đi theo Diệp đại sắc lang, thập phần nguy hiểm. Nhưng Diệp Phong lấy cớ tinh linh chi tuyền và sanh mệnh chi tuyền, các nàng không còn cách nào khác, chỉ có dặn dò nhắc nhở Diệp Phong đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi đồng ý cho hắn mang theo Tư Lược đoàn cùng Phỉ Phỉ. Bởi các nàng đều hy vọng có thể được cung cấp hai loại tuyền thủy trân quý. Tĩnh Hương và Mộng Hinh phải ở lại Vọng Triều sơn mà lo việc thường ngày, đi các nơi để mua vật tư cho Tư Lược Toàn, bán chiến lợi phẩm. Cho nên các nàng không thể cùng Diệp Phong đến địa tinh đại lục, đành phải để Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi đi theo giám thị hắn. Có thời gian rảnh sẽ tự mình đi đến đó mà giám thị.

Đáng tiếc, Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi thân là thị nữ, đã từ trong miệng thiếu gia biết được mục đích của hắn. Các nàng căn bản không có ngăn cản, lại còn giúp thiếu gia chinh phục Phỉ Phỉ. Đối với hai nàng là thiếp thân thị nữ mà nói, mỗi ngày được thiếu gia sủng hạnh thì đã thỏa mãn rồi.

U Nguyệt Nhi giờ đây chân tâm dành cho Diệp Phong sự thương yêu và tình yêu của nàng, đã hoàn toàn cảm nhận được sự hạnh phúc. Giống như Lộ Lộ, chỉ cần được sủng ái, nàng không ngại Diệp Phong có bao nhiều nữ nhân. Chỉ điều là lúc Diệp Phong sủng ái nàng và Lộ Lộ rất khác nhau. Lộ Lộ thì thích sự sủng ái ôn nhu nhẹ nhàng, còn nàng thì sự sủng ái vũ mị phong tao.

Diệp Phong từ khi dẫn Phỉ Phỉ đến trú địa bí mật ở địa tinh đại lục, đã cho tinh linh trung đội bay đến Kì Luân sâm lâm, để âm thầm trinh sát địch quân. Mục tiêu của hắn chính là mười hai khối truyện tống thủy tinh của hai tòa Truyện Tống chi môn ở Kỳ Luân sâm lâm.

Bởi vì hắn đã dùng mười hai truyền tống thủy tinh của Truyền Tống Trận để phục chế Truyện Tống chi môn ở Vọng Triều sơn, cho nên không thể có Truyện Tống Trận đến bộ lạc Kỳ Qua Nhĩ và Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn. Cái trước thì không cần nói đến, nhưng đã lâu ngày không gặp được Đế Na, không thể hưởng thụ sự phong tao vũ mĩ hồn viên của nàng, làm hắn cảm thấy khó chịu, cho nên hắn cần truyền tống thủy tinh. Sau khi tinh linh trung đội trinh sát xong, hắn lập tức sắp xếp kế hoạch, tới Kì Luân sâm làm, chuẩn bị cướp lấy mười hai viên Truyền tống thủy tinh.

Phỉ Phỉ từ khi quen được Diệp Phong, cảm giác được cuộc sống vô vị trước kia của nàng đã biến mất đi. Mỗi ngày đều vui vẻ đi theo Diệp Phong, thường xuyên thấy nhiều sự việc khác thường, vả lại Diệp Phong có thể làm nàng ngạc nhiên. Hiện tại trong lòng của hỏa tinh linh đan thuần này đối với Diệp Phong tràn ngập sự kính nể và ngưỡng mộ, không có chút phát giác nàng đã rơi vào trong ma trảo của đại sắc lang.

Đêm khuya, càng ngày càng đen, Phỉ Phỉ đang cực độ nhàm chán. Bọn quan quân địa tinh Ba Bỉ trong sâm lâm rốt cuộc cũng ăn uống xong, mỗi người tự trở về nơi nghỉ. Trong sâm lâm bởi vậy giờ đã yên lặng, chỉ còn lại nhóm địa tinh thương thủ đi tuần đêm.

“Hành động!”

Diệp Phong mắt thấy thời cơ đã đến, sau khi dò xét một chút, rồi ra lệnh cho Khải Đặc bắt đầu hành động. Những tên Liệt Diễm trung đội liền truyền tín hiệu hành động cho các thành viên Tư Lược đoàn khác đang tiềm phục quanh Kì Luân sâm lâm.

Bạch lang trung đội nhận được lệnh hành đội, lập tức đi trước lẻn vào sâm lâm, nhằm vào đám thương thủ tuần đêm, mà thi triển những đòn ám sát âm độc vô thanh vô thức. Ba trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, lôi đình từ trong không gian ở bên đai lưng, lấy ra những bao đựng dầu thô, rồi tiến hành rải xuống xung quanh sâm lâm.

Lôi Nặc và bọn cự nhân Kì Lạp Tư đã biến đổi hình dạng bình thường, cùng cự giải trung đội cúi người phân tán xung quanh sâm lam, chuẩn bị ngăn chặn nhưng tên địa tinh trốn ra từ trong biển lửa.

Trên cao ngàn thước, Kiệt Nã Tư dẫn tinh linh trung đội cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu nhàn nhã bay hóng gió, chờ đợi đồng bọn phía dưới triển khai hành động.

Dưới lòng đất, Thụy Ân dẫn đại địa trung đội, theo tính toán, đang ở cách mười thước bên trái nơi để Truyện Tống chi môn trong Kì Luân sâm lâm, đang chờ đợi tiếng nổ trên mặt đất, thì lập tức phá đất chui ra, y theo kế hoạch của đoàn trưởng đại nhân mà làm.

Với thính giác và khứu giác cực kỳ linh mẫn của bạch lang trung đội mà nói, việc ám sát trong bóng đêm, bọn địa tinh căn bản không thể tránh được ma trảo của bọn họ, không bao lâu thì toàn bộ được giải quyết xong.

Tuy nhiên, khi việc đổ dầu thô vừa hoàn thành, thì có một tên địa tinh pháo thủ đi ra ngoài định giải quyết, thì phát hiện thi thể của đám địa thinh thương thủ, nhất thời kinh hô kêu lọa: “Địch đến, địch đến, có tập kích, mọi người nhanh nghênh địch a…..”

“Mẹ kiếp, nhanh, lập tức châm lửa, ném bom!”

Diệp Phong thả một hơi từ cây Thanh sảng tiêu hồn ra, rồi cao giọng hét lớn. nhưng thành viên phụ trách châm lửa nghe tiến liền thực hiện ngay. Đại hỏa lập tức lan ra nhanh chóng. Đồng thời từ không gian ở đai lưng lấy tạc đạn đặc chế, dùng sức ném vào sâm lâm.

"Oanh oanh ….. oanh oanh ….."

Đại hỏa hùng hổ không ngừng chá, liên miên truyền ra không ngừng những âm thanh bạo phá. Trong sâm lâm địa tinh phát hiện xung quanh đều có đại hỏa, bên ngoài còn có loại pháo đạn tự chế gì đó bay đến oanh tạc, nhất thời bị dọa kêu cha gọi mẹ, sinh ra hỗn loạn lớn.

“Bình…..ách….. Bình tĩnh…..” Ba Bĩ đang còn say sưa, chạy ra khỏi doanh trướng, nhìn đại hỏa chung quang, lập tức tỉnh rượu, lấy một bình rượu mà đập, cao giọng gọi những bộ hạ đang bối rối xung quanh.

Đáng tiếc, những địa tinh sợ chết kia, đối mặt với đại hỏa vô tình đang thiêu cháy xung quang, lại còn có nhưng tạc đạn từ trên rơi xuống oanh kích, đã là cho kinh hãi quá độ, lại thêm tiếng nổ mạnh, nên không thể nghe được mệnh lệnh của gã. Hơn nữa lúc này, đội nhiên trên không có một đám tinh linh đang cưỡi điêu từ trên cao hạ xuống thấp, bay vào trong một cái truyện tống chi môn.

“Đúng rồi, vào Truyện tống chi môn, bên kia chúng ta cũng có đồng bọn ở đó!” Một ít địa tinh bối rối, nhìn đám tinh linh cưỡi điêu bay vào Truyện tống chi môn, đang muốn chạy trốn khỏi đám cháy, cùng với sự oanh kích của tạc đạn.

“Ngừng lại, không được vào Truyện tống chi môn. Bên ngoài có địch tập kích, một khi bọn họ phá hư Truyện tống chi môn, các ngươi vĩnh viễn ở lại Quang Minh đại lục, thế nào cũng bị giết chết. Nhanh, tập hợp đội ngũ lại, theo ta về hướng nam mà phá vòng vây!” Ba Bỉ rướn cổ hô to nhắc nhở, bọn địa tinh tỉnh ngộ đình chỉ chui vào Truyện Tống chi môn. Gã và những quan quân còn lại bắt đầu chỉ huy tập hợp thủ hạ lại.

“Kì Nhĩ Tư, mang bộ đội của ngươi trợ giúp hỏa thương trung đội đang đóng tại Quang Minh đại lục!” Ba Bỉ chỉ huy thuộc hạ tập hợp lại, nghĩ đến bên Quang Minh đại lục có một hỏa thương trung đội đang đóng quân kin đáo ở đó, liền lập tức ra lệnh cho đại đội trưởng đệ nhị hỏa thương đại đội đem quân trợ giúp hỏa thương trung đội đó. Đồng thời hạ lệnh điều cương thiết chiến xa tới, chuẩn bị mọi việc, rồi để chính mình và bộ hại chặt đám cây ở phía nam mà thoát đi

Song, khi Kì Nhĩ Tư đại đội trưởng đệ nhị hỏa thương muốn đái lĩnh bộ hạ tiến vào Truyện tống chi môn thì Thụy Ân đưa đầu lên quan sát tình hình bên trên, thấy tinh linh trung đội không có lập tức trở về, liền đái lĩnh đại đại trung đội phá đất xông lên, đột nhiên tập kích ngăn chặn những tên địa tinh muốn tiến vào Truyện tống chi môn, rồi lấy Truyện tống thủy tinh, và theo đường cũ mà rút.

Theo kế hoạch của Diệp Phong, lần này bạch lang trung đội trộm lẻn vào sâm lâm, ám sát thương thủ tuần tra. Sau đó phối hợp với ba trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, lôi đình phụ trách đổ dầu thô quanh sâm lâm, đợi sau khi phát hỏa, thì lập tức hướng sâm lâm mà ném tạc đạn.

Tinh linh trung đội và đại địa trung đội phụ trách lấy Truyện tống thủy tinh của hai toà Truyện tống chi môn. Tinh linh trung đội tiến vào Truyện tống chi môn, nếu địch nhân quá nhiều thì lập tức rút về, còn không thì trực tiếp tiêu diệt, rồi lấy đi Truyện tống thủy tinh, bay về Vọng Triều sơn. Cự giải trung đội và cự nhân tiểu đội ở xung quanh để chặn đường rút của bọn địa tinh.

“Đoàn trưởng, Truyện tống thủy tinh bị hắc nhân đối phương cưỡi xuyên sơn giáp cướp đi rồi!” Kì Nhĩ Tư nhì những những cái lỗ mà đại địa trung đội để lại, rồi bảo địa tinh thủ hạ đuổi theo, và đối Ba Bỉ mà hô to thông tri.

“Đuổi, đuổi theo bọn chúng đoạt truyện tống thủy tinh trở về!” Ba Bỉ nghe vậy lửa giận bốc lên. Khẳng định đây chính là dị tộc từ Quang Minh đại lục, sử dụng hỏa kế ti bỉ. Đầu tiên là triển khai đại hỏa và oanh tạc lên bọn người của gã, sau đó thì âm mưu liên hoàn đánh lén mà đoạt vật.

Để địa tinh thương thủ đuổi theo ngũ gia ma thú, Đại địa xuyên sơn giáp, căn bản mà nói là nằm mộng. Địa tinh thương thủ hoàn toàn không theo kịp tốc độ nhanh nhẹn của đại địa xuyên sơn giáp. Không bao lâu, bọn chúng đã mất dấu đại địa trung đội.

“Ha ha, Lôi Ân đoàn trưởng, hỏa thế cháy thật dữ dội, kế hoạch của người đã thành công rồi!” Phỉ Phỉ đứng ở phía bắc rừng rậm, nhìn đại hỏa hùng hổ, trong miệng cao hứng tán dương Diệp Phong.

“Đó là, kế hoạch của ta bao giờ cũng thành công mà!” Diệp Phong vừa nghe mỹ nữ tán dương, liền đắc ý cười to.

“Hì hì, Lôi Ân đoàn trưởng không khiêm nhường, đắc ý nhiều quá rồi!” Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong mà cười.

“Tiểu nha đầu không để cho bổn đoàn trưởng mặt mũi à, xem ta xử lý nàng đây!” Diệp Phong nhìn Phỉ Phỉ đang cười hắc hắc, vươn cánh tay heo để thọt lét nàng, nhân cơ hội chiếm tiện nghi vuốt ve da thịt bóng loáng của nàng.

“Ai nha, Lôi Ân đoàn trưởng, ta sai rồi, người tha cho ta đi, nhột quá!” Phỉ Phỉ đan thuần không có để ý Diệp Phong đang chiếm tiện nghi nàng, chỉ thấy bị nhột, không ngừng phát ra tiếng cười, rồi cầu xin tha thứ.

Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục chiếm tiện nghi. Bất quá khi đại địa trung đội rút khỏi sâm lâm, lúc này nhìn về phía sâm lâm, thì có một cương thiết chiến xa đè gẫy cây cối, từ trong sâm lâm mà chạy tới, trong đó còn có tiếng mắng chửi của bọn địa tinh.

## 98. Chương 98 - Phong Thu Hưu Chỉnh，đại Chiến Bạo Phát

“Mẹ kiếp, đúng là một lũ rác rưởi, bà nội nó thật sự tốn thời gian mà.” Diệp Phong nhìn đám địa tinh dùng cương thiết chiến xa đang theo đuôi phía sau chửi bới om sòm, trong lòng hắn khó chịu không thôi vì bọn họ đã phá hư cơ hội chiếm tiện nghi của hắn, rồi phất tay hiệu lệnh cho thành viên Tư Lược đoàn đột kích và ra dấu nhắc Phỉ Phỉ cẩn thận. Sau đó hắn lấy ra Hắc Ám ma kiếm trực chỉ hướng cương thiết chiến xa đi tới.

Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình, đại địa năm trung đội thấy địch nhân nhảy ra khỏi biển lửa lập tức phóng ra khải giáp, thu hồi lại ma sủng rồi tăng tốc chém giết. Cự giải trung đội cùng cự nhân tiểu đội thấy địch quân chỉ có chiến xa khai pháo, mặt sau không có hỏa pháo đến nên cũng vọt đến tham chiến. Hỏa thương của địa tinh đối với giải giáp của cự giải chiến sĩ vốn không có hiệu quả cũng không thể làm tổn thương đến cơ thể khác thường của Kì Lạp Tư cự nhân.

“Khai hỏa, nhanh lên, khai hỏa công kích bọn chúng!” Vừa lao ra khỏi biển lửa, Ba Bỉ nhìn thấy bộ đội Tư Lược đoàn chính đang giết hại địa tinh bên ngoài sâm lâm, gã liền giật mình, cao giọng ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng tấn công.

Phỉ Phỉ đang ngồi ở phía sau xem đánh nhau, lòng rất muốn chạy lại hỗ trợ. Bất quá, nàng ngẫm lại mình chỉ là ngũ giai hỏa hệ ma pháp sư căn bản chẳng thể giúp gì cho cái cái loại chiến đấu này. Nàng có thể không giúp được gì mà còn sẽ gây ra nhiễu loạn, chẳng thà đừng nhúng tay vào thì hơn.

Trong sâm lâm, hầu hết địa tinh chết bởi trận lửa và tạc đạn, giờ phút này vội theo Ba Bỉ lao ra khỏi biển lửa cũng chỉ có hơn bốn ngàn thương thủ, cùng một ít pháo thủ hỏa pháo.

Ba Bỉ quan sát tình thế, trong lòng thầm kêu may mắn vì còn có hơn bốn ngàn thuộc hạ chạy thoát được, cộng với bốn ngàn chiếc hỏa thương và một cương thiết chiến xa, cũng đủ để giết toàn bộ địch nhân để báo thù cho những đồng bọn đã chết, đoạt lại Truyền Tống thủy tinh quý giá: “Địa tinh vĩ đại không thể bị đánh bại, các huynh đệ, giết!” Ba Bỉ chỉ huy khai hỏa công kích địch nhân, trong miệng phát ra những âm thanh kích thích tâm lý bọn địa tinh.

Thanh âm của tử đạn chạm vào trọng trang khải giáp vang lên không ngừng. Thành viên Tư Lược đoàn đông gấp năm, sáu lần phía địa tinh, triển khai chém giết làm huyết tinh bay đầy trời. Các loại tuyệt chiêu được đem ra sử dụng hết, đánh cho đám địa tinh luống cuống tay chân. Chỉ cần nằm trong phạm vi của thành viên Tư Lược đoàn tất cả đều bị đồ sát.

“Con bà nó cái đồ cương thiết chiến xa này, phá hủy nó cho lão tử!” Mắt thấy cương thiết chiến xa có hỏa lực mạnh mẽ của địch quân, Diệp Phong liền vọt tới phía bên trái, tay phải nắm Hắc Ám ma kiếm nhanh chóng sử ra Tứ Liên Trảm đánh bể cái cửa của chiến xa, rồi vào trong đó. Hắc Ám ma kiếm lạnh lẽo vô tình giết hại địa tinh ở bên trong làm cương thiết chiến xa mất đi thao tác phải dừng lại.

“Thế kiếm của hắn làm thế nào có thể chém vỡ cương thiết?” Ba Bỉ cùng tất cả địa tinh đều bị Hắc Ám ma kiếm của Diệp Phong dọa chết khiếp, không tưởng tượng được kiếm của Diệp phong sắc bén đến thế, ngay cả cửa của cương thiết xa lại có thể nhanh chóng bị đánh vỡ.

“Giết, giết, giết, giết!”

Khải Đặc thấy lão đại công phá cương thiết chiến xa, cái thứ uy hiếp bọn họ nhất, lập tức điên cuồng gào thét thuộc hạ xông lên đồ sát. Dẫn đầu Liệt Diễm kỵ sĩ , huy vũ Phương thiên họa kích, thi triển chiến trận ngũ thức, hoàn toàn không để tử đạn của đối phương vào mắt, điên cuồng triển khai trận đồ sát đoạt mệnh vô tình.

Linh ngưu, bạch lang, lôi đình, đại địa bốn trung đội đều có trọng trang khải giáp giống nhau cũng tiến hành tung hết tuyệt chiêu, đồ sát đám địa tinh không chút lưu tình. Đám địa tinh lại tuyệt chẳng thể chống lại cự giải trung đội và Kì Lạp Tư cự nhân, bởi vì cự giải chiến sĩ có thể đồng thời công kích nhiều địch nhân cùng một lúc, cùng với cự hình Yển nguyệt đao của Kì Lạp Tư cự nhân điên cuồng chém giết ở diện rộng, cộng thêm mỗi bước chân to lớn có thể dẫm đạp, làm đám địa tinh kinh hoàng lùi bước, sợ đến nỗi phải đái cả trong quần.

Ba Bỉ mới một khắc trước còn tưởng rằng bộ đội của mình có thể giết hết đối phương, bây giờ mắt thấy cương thiết chiến xa bị công phá, đối phương bắt đầu không còn cố kị gì nữa ra tay cuồng sát bộ hạ của mình, trong lòng nhất thời lo lắng vạn phần. Gã liền cao giọng hô hoán địa tinh thương thủ khai hỏa tấn công nhằm vào cự giải chiến sĩ và Kì Lạp Tư cự nhân.

Song thật sự Ba Bỉ đã đánh giá quá cao bộ hạ của mình. Bản thân gã là đoàn trưởng binh đoàn, thực lực chiến đấu cao không cần nói, thuộc hạ của gã vốn chẳng thể nào so sánh được. Hơn nữa, tính cách của địa tinh là ỷ mạnh hiếp yếu, bây giờ đối mặt với đám địch nhân điên cuồng chém giết, căn bản một chút tâm tình phản kháng cũng không có, bây giờ chỉ biết co giò chạy tứ tán.

“Đứng lại, đứng lại, không được chạy, chúng ta là địa tinh vĩ đại há có thể bại dưới tay bọn dị tộc hạ cấp này!” Ba Bỉ phẫn nộ gào lên khi thấy địa tinh chạy trốn.

“Mọi người, nhanh chân lên cho lão tử, không cần để ý tới đám địa tinh bỏ trốn, cố bắt cho được cái tên đầu lĩnh ngu xuẩn đang gào loạn kia cho ta!” Trong lòng Diệp Phong thầm cười lạnh khi nghe Ba Bỉ la hét xong, đám địa tinh nghe lời Diệp Phong xong, nhất thời lại càng thêm có nhiều tên buông vũ khí chạy trốn.

“Khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi!” Ba Bỉ nghe thấy lời Diệp Phong nói làm rối loạn đội ngũ bên mình, giận điên lên, từ trên mặt đất khởi động địa tinh hỏa thương, nhắm chuẩn hướng đầu Diệp Phong, ý muốn tự tay bắn chết Diệp Phong.

“Tên lùn kia, ngươi chưa xứng giao thủ cùng Lôi Ân đoàn trưởng đâu!” Thấy Ba Bỉ muốn tiến đến công kích đoàn trưởng đại nhân, Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc thân cao mười thước lập tức hét lớn một tiếng, huy vũ cự hình Yển nguyệt đao trong tay hướng Ba Bỉ bổ đến. Kình phong thoáng chốc bị siêu cường lực lượng huy động bởi Lôi Nặc thổi lên, mấy tên địa tinh đang đứng vững thậm chí bị kình phong thổi trúng bay bắn ra ngoài. Trực tiếp bị cự hình Yển nguyệt đao chém tới, Ba Bỉ bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, trong đầu hiện lên một tia tuyệt vọng, nhận lấy một đao xé nát thân hình ra làm hai mảnh.

“Mẹ ơi, Ba Bỉ đoàn trưởng chết rồi, mọi người mau mau chạy trốn thôi…..” Đám địa tinh đang phát khiếp thấy đoàn trưởng bị giết ngay trước mắt, nhất thời hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, toàn bộ hỗn loạn tỏa ra xung quanh chạy trốn.

“Oa, chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Lôi Ân đoàn trưởng, các ngươi đã đánh bại một binh đoàn địa tinh đó nha!” Phỉ Phỉ thấy đám địa tinh hoảng loạn chạy trốn, lập tức chạy đến trước mặt Diệp Phong, kéo cánh tay hắn cao hứng hoan hô. Lúc này Phỉ Phỉ trông thực sự vô cùng xinh đẹp!

“Hắc hắc, ta có lợi hại không?” Diệp Phong nhìn vẻ mặt đáng yêu của Phỉ Phỉ không nhịn được ực một cái, mất hết tư thái nghiêm chỉnh, đắc ý cười đầy sắc dục.

“A, rất lợi hại!” Phỉ Phỉ đơn thuần đang cao hứng nghe Diệp Phong trả lời lập tức cười hì hì đáp lại, không chú ý gì đến ánh mắt xấu xa của Diệp Phong.

“Mọi người, nhìn bọn ngốc địa tinh đang trốn chạy kìa, lập tức đuổi theo chém chúng chết đi!”

Địa tinh nô đãi của Tư Lược đoàn cũng quá đủ rồi nên không cần thu thêm nữa. Giờ phút này, tên gia hỏa lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Phỉ Phỉ, cứ nắm chặt ngọc thủ trắng nõn mềm mại của nàng ta, rồi quay sang thành viên Tư Lược đoàn, hắn cao giọng hạ lệnh cho mọi người đuổi theo chém giết đám địa tinh, làm cho tiếng kếu la khốn khổ chạy trốn của bọn chúng không ngừng vang lên. Sau đó hắn mới đưa cương thiết chiến xa thu vào vong linh thánh giới, rồi để thành viên Tư Lược đoàn bắt đầu dọn chiến trường, thu nhặt chiến lợi phẩm, thiêu hủy hết địa tinh hỏa pháo trong sâm lâm, không để lại bất cứ thứ gì. Sau cùng Diệp Phong hạ lệnh bỏ cả vào không gian trang bị rồi tiêu sái rời đi.

~~~

Ở phía đông của bắc đại lục, tại Khả Lỗ sa mạc thuộc lãnh địa thú nhân vương quốc, Kiệt Nã Tư dẫn đầu tinh linh trung đội cũng tiêu diệt hỏa thương trung đội đang ẩn náu rồi hủy mọi dấu vết, sau đó nhanh chóng rời khỏi sa mạc, mang theo hỏa pháo cùng Truyền Tống thủy tinh bay đến Vọng Triều Sơn.

Lần này, cầm thú nam tước vận dụng lại chiêu bài đánh lén âm hiểm, suất lĩnh thành viên Tư Lược đoàn thu hoạch được một mẻ lớn.

Không có loại Truyền Tống Trận nhỏ, Tư Lược đoàn không thể lập tức trở lại trú địa, nên bọn Diệp Phong phải cẩn thận thông qua Kì Luân sâm lâm phản hồi trú địa bí mật ở phía bắc, Lạp Đức sơn mạch, nhằm tránh Địa Tinh quân đội ở xung quanh nghe phong thanh mà đến. Sau đó sự tình tấn công bất ngờ của Diệp Phong tại Kì Luân sâm lâm đã làm rúng động hơn phân nửa địa tinh vương quốc.

Địa tinh quốc vương bị đám dị tộc này chọc cho phát điên, lửa giận bùng phát, treo giải thưởng một triệu kim tệ, truyền lệnh cho cả nước tìm kiếm tin tức của dị tộc từ Quang Minh đại lục, hình thành lên một trận phong ba.

Đối mặt với đại quy mô tìm kiếm điên cuồng của địa tinh tộc, Diệp Phong cũng không dám khinh thường. Hắn tạm đình chỉ ý định cướp bóc đối với địa tinh tộc, ẩn giấu cẩn thận trú địa bí mật của mình hơn. Dù sao bây giờ Tư Lược đoàn cũng cần thời gian hồi phục lại cho tốt, để nhóm Lạc Tư luyện tập chế tạo pháo thuật cùng thương pháp.

Trong chiến dịch Kì Luân sâm lâm, Tư Lược đoàn thu được không ít chiến lợi phẩm. Trải qua tay đám địa tinh nô đãi tu bổ lại đã được hai cương thiết chiến xa, ba ngàn tám trăm khẩu hỏa thương, một trăm chiếc hỏa pháo, ba trăm linh bốn gã địa tinh nô đãi, có thể nói thu hoạch cực đại.

Có được mười hai khối Truyền tống thủy tinh mới cứng, Mạn Nỗ Ai Nhĩ lập tức chỉ huy chú tạo trung đội bắt đầu làm việc, tạm thời quên chuyện Truyền Tống Chi Môn lớn, mang tất cả những khối truyền tống thủy tinh rắc rối ra phân cắt thành những khối nhỏ, chế tạo bốn mươi tám tiểu hình Truyền Tống Trận, giúp Tư Lược đoàn tránh khỏi vấn đề phiền phức khi sau này không đủ Truyền Tống Trận.

Ở chung trong một thời gian dài cùng trải qua bao nhiêu sự việc, hỏa tinh linh Phỉ Phỉ tò mò, đơn thuần cũng tự nhiên không khó phát hiện tính cách lưu manh của Diệp Phong. Bất quá, Diệp Phong đối với nàng thực sự rất tốt nên nàng cũng chẳng để ý đến tính cách đó của hắn nhiều lắm. Trái lại còn cảm giác Diệp Phong rất thú vị, gây cho nàng cười vui không ít.

Bây giờ không cần Diệp Phong giữ lại, Phỉ Phỉ cũng không nghĩ đến việc rời khỏi Tư Lược đoàn, vì nàng thấy ở chỗ này thật là vui vẻ. Mỗi ngày được hưởng thụ thức ăn ngon không nói, còn được nói chuyện cười với bằng hữu thuộc các loại chủng tộc khác nhau cùng với rất nhiều kinh nghiệm mới được trải nghiệm, nên nàng không thể rời đi được. Bất quá, bây giờ có khoảng thời gian nhàn rỗi , vị hỏa tinh linh này cuối cùng cũng nghĩ đến việc báo tin bình an về cho phụ thân đại nhân. Vì vậy Phỉ Phỉ tự mình viết thư nhờ tinh linh xạ thủ chuyển giúp đến tay phụ thân đại nhân của mình.

Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh đều tưởng qua một khoảng thời gian Phỉ Phỉ sẽ rời đi, không nghĩ đến việc nàng ta ở đây quá lâu thành ra quen, chẳng còn nghĩ đến việc trở về nhà nữa, nhất thời làm hai nàng cảm giác thập phần bất đắc dĩ. Nếu là Diệp Phong lưu giữ nàng ta lại, các nàng còn có thể bộc phát bản sắc nữ nhân của mình, nhưng đằng này là Phỉ Phỉ không muốn đi. Phỉ Phỉ lại là khách nhân, các nàng thân là một trong những nữ chủ nhân của Tư Lược đoàn, luận về lễ nghi quý tộc, đối với Tĩnh Hương và Mộng Hinh đều không thể muối mặt mở miệng hạ lệnh trục khách!

Đối với tình huống loại này, cao hứng nhất chính là tên Diệp đại sắc lang. Tên gia hỏa này bây giờ đối với tính khí của thiên kim tiểu thư Phỉ Phỉ của thủ lĩnh bộ lạc hỏa Tinh Linh thập phần nắm rõ trong lòng bàn tay, đắc ý xoay các nàng như chong chóng, thừa dịp Tĩnh Hương cùng Mộng Hinh hai hũ dấm không quản lý được hành động của hắn, chiếm tiện nghi của Phỉ Phỉ và trêu đùa nàng ta thỏa thích.

Cùng lúc đã tạo đủ tiểu hình Truyền Tống Trận để sử dụng, Diệp Phong càng khoái hoạt vì có thể qua mặt Tĩnh Hương và Mộng Hinh cùng Đế Na bí mật gặp gỡ. Để tinh linh trung đội mang một cái Truyền Tống trận đến đặt ở chỗ Kỳ Qua Nhĩ bộ lạc, đồng thời cũng đưa một cái nữa cho Đế Na, tạo phương tiện thuận lợi cho những ngày khác hắn đến gặp Đế Na hoan hảo.

~~~~~

Cùng lúc đó, ở phía tây nam của Mạt La đế quốc là Thiên Vũ đế quốc rốt cục cũng tập hợp đủ binh lực, triển khai toàn diện tấn công đối với Mạt La đế quốc, oanh động nam bắc hai tòa đại lục.

Ở phía tây bắc Mạt La đế quốc là đỉnh đỉnh đại danh Phí Đức - Chiêm Mỗ Tư tướng quân tọa trấn, mặc dù không thể chống lại hết sự tấn công của đại quân Thiên Vũ đế quốc nhưng giữ vững trận địa không để đối phương tiến vào lãnh thổ cũng chưa có vấn đề gì. Duy có một chuyện làm Phí Đức tướng quân thập phần khổ não là từ lúc Thiên Vũ đế quốc bắt đầu tấn công, chỗ đóng quân phía tây bắc của Mạt La đế quốc không ngừng bị thích khách ám sát mất các nhân vật cầm quân đầu não. Hơn nữa thực lực của bọn thích khách rất mạnh, cơ hồ đến đi đều không lưu lại một cái bóng.

Lưỡng quân giao chiến, người cầm quân bị ám sát, Phí Đức biết rõ chuyện này nếu không giải quyết được vấn đề này nhanh chóng, sớm muộn gì tỉnh tây bắc này cũng mất, nhưng cái việc này sao ông có thể giải quyết cho ổn thỏa đây?

## 99. Chương 99 - Triền Miên，gia Nông Pháo ，sử Phôi Mục Tiêu

Sau trận động đất, Quang Minh đại lục bị chia cắt ở trung tâm, toàn bộ ma thú tụ tập ở nửa phần của Hỗn Loạn hoang nguyên nằm ở nam đại lục, làm cho nửa phần còn lại của Hỗn Loạn hoang nguyên ở bắc đại lục không còn bị ma thú uy hiếp, các thế lực phạm tội lớn lại có cơ hội phát triển. Trong đó gồm Huyết sát cường đạo đoàn, Mỹ nữ nô đãi đoàn, Tật phong cường đạo đoàn là ba thế lực có tốc độ phát triển thế lực nhanh nhất, nhanh chóng chiếm cứ được những địa điểm có lợi trước tiên.

Sa Khắc Lạp sơn lĩnh nằm tại biên cảnh tỉnh tây bắc của Mạt La đế quốc cùng Thiên Vũ đế quốc và phía đông bên ngoài Hỗn Loạn hoang nguyên. Nơi đây cây cỏ tươi tốt, cảnh sắc động lòng người. Nhưng vì thời gian này ma thú tụ tập hết tại nơi này, biến cảnh trí chỗ này thành phế tích, hoang vu không chịu nổi.

Mấy ngày gần đây, vì Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn đến trú tại phía đông bên ngoài Sa Khắc Lạp sơn lĩnh, mang đến cho chỗ này không ít nhân khí, biên cảnh phía nam Thiên Vũ đế quốc và tây bắc Mạt La đế quốc thu hút không ít lãng khách cùng với một ít phần tử phạm tội chung quanh. Tất cả đều hâm mộ danh tiếng của Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn mà đến góp phần náo nhiệt. Trong đó có cả khách nhân từ hai bên quốc gia đang giao chiến như muốn tránh né tâm tình chiến loạn.

Ngay lúc chánh ngọ, bầu trời thoáng đãng, xanh ngút hết cả tầm mắt.

Tại doanh địa phía sau của Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, chỗ doanh trướng của đoàn trưởng, trên chiếc giường lớn mềm mại, ngọc thủ trắng nõn của Đế Na thì ôm chặt cổ tình nhân, còn cái đùi đẹp thon dài được che bởi một dải lụa hồng mỏng manh trong suốt thì kẹp chặt bên hông hắn. Đồn bộ phong mãn không ngừng hướng lên trên kết hợp với bảo bối của tình nhân đang trùng kích, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều động lòng người. Dung nhan xinh đẹp thành thục lộ xuất thần sắc sung sướng tiêu hồn!

“Trời ơi…...tử quỷ, chàng một thời gian dài không thấy mặt mũi đâu, vừa mới đến lại khát khao như vậy, làm người ta thật sự chán ghét …...A…..chàng không được dừng lại nha…..bại hoại…..luôn cố ý trêu chọc thiếp…..Hôm nay nếu chàng không bồi tiếp thiếp hết sức…..Tuyệt đối thiếp không để chàng rời khỏi đâu…..a…..”

Diệp Phong toàn thân xích lõa, nằm trên thân thể mềm mại đầy đặn của Đế Na. Hai tay ômlưng nàng, gắt gao cùng ở một nơi tương hỗ hưởng thụ nhục cảm. Khi thì điên cuồng trùng kích, khi thì thong thả trêu đùa làm Đế Na không nhịn được phải mở miệng rên rỉ lên thành tiếng.

Lúc trước vì tình nhân không thể thông qua Truyện Tống trận đến gặp gỡ mình, làm Đế Na bực bội, tịch mịch giống như trước kia. Mỗi ngày nàng đều nuôi hi vọng tình nhân đến càng sớm càng tốt. Hôm nay vất vả lắm Diệp Phong mới tới, nàng nhất định phải hảo hảo triền miên với hắn một phen!

“Hắc hắc, đại mỹ nhân thật sự càng ngày càng quyến rũ, làm lão tử sảng khoái rất thích. Hôm nay nhất định cho nàng sung sướng đến chết!”

Diệp Phong chính đang hưởng thụ hạ thể kiều mĩ của Đế Na, nghe nàng rên rỉ xong lập tức hắc hắc cười xấu xa. Đứng dậy kéo Đế Na rời khỏi giường, đứng trên mặt đất, ra dấu bảo nàng kẹp hai chân vào hông hắn. Miệng rộng ngậm trúng hạt tiểu anh đào bên ngực trái của nàng, mút mạnh trêu chọc. Bên dưới tiểu hòa thượng tà ác hướng lên điên cuồng tấn công. Lần đầu thể nghiêm tư thế loại này khiến Đế Na đạt đến cao trào liên tiếp, miệng không ngừng rên rỉ đầy khêu gợi, cuối cùng phải xếp giáp đầu hàng xin tha!

“Lâu lắm rồi mới sảng khoái với nàng như vậy, hôm nay thật sự là quá tuyệt a!” Diệp Phong đưa toàn bộ tinh hoa quý giá của mình tất cả bộc phát trong cơ thể Đế Na, cánh tay phải ôm nàng đặt lại trên giường, tay trái vuốt ve đồn bộ đầy đặn hoàn mĩ của Đế Na, thoải mái cảm thán nói.

“Ài, đây chính là bi ai của tình nhân. Vĩnh viễn cũng không thể thời khắc nào cũng đi bên cạnh chàng, chỉ có thể cùng chàng hưởng thụ một chút ít thời gian vụng trộm ngắn ngủi mà thôi!” Đế Na chính đang hưởng thụ dư âm sau cao trào, nghe được thanh âm cảm thán của tình nhân, nhỏ giọng thì thầm, ỉ ôi trong lồng ngực Diệp Phong.

“A, nếu nàng muốn thường xuyên ở bên cạnh ta, ta cũng có thể ngẫm lại để tìm biện pháp mà!” Diệp Phong thấy thục nữ mĩ diễm Đế Na trong lồng ngực mình buồn chán thất vọng vì chẳng thể thường xuyên gặp mặt hắn, nên không khỏi tràn ngập cảm giác chinh phục, lộ xuất nụ cười đầy đắc ý.

“Tính ra, ở nhà chàng đã có bốn nữ nhân rồi, còn chưa cộng thêm tiểu tinh linh xinh đẹp chẳng thể thoát khỏi ma trảo của chàng. Thiếp mà đến nữa, khẳng định hai hũ giấm của chàng sẽ uất khí tận trời xanh. Thiếp cũng chỉ cần chàng bỏ ra chút thời gian đến thăm thì thiếp cũng đã thỏa mãn rồi. Đừng có giống lần trước vì việc địa tinh đại lục mà để thiếp chờ đợi mỏi mòn.” Gương mặt tuyệt mĩ của Đế Na dán tại ngực Diệp Phong, ôm chặt cổ hắn, sự hưởng thụ cũng được thỏa mãn, nhẹ nhàng lắc đầu biểu đạt ý nghĩ của mình.

“Nàng yên tâm, lần này ta tiến đánh địa tinh đại lục, thu hoạch không phải là ít, lại có được Truyện Tống thủy tinh. Vấn đề Truyện Tống Trận không cần nhắc đến nữa, cam đoan sẽ năng đến tìm nàng!” Diệp Phong mỉm cười nói, đem toàn bộ chuyện phát sinh trên địa tinh đại lục nói cho Đế Na nghe cả.

Diệp Phong đối với tình nhân Đế Na thành thục này, ngoài việc không nói cho nàng biết hắn là người từ địa cầu đến, còn lại không giấu giếm gì cả Bởi vậy chuyện hắn đi địa tinh đại lục, Đế Na cũng đã biết từ trước.

“Trời ơi, hảo đệ đệ, chàng bây giờ thế nào lại có được bốn mươi tám tòa Truyện Tống Trận lại còn một lượng lớn hỏa khí nữa? Tài phú của chàng hôm nay sợ rằng ngoài nam bắc các quốc gia đại lục thì chẳng còn thế lực nào có thể so sánh bằng chàng!” Đế Na vừa nghe tình nhân nói xong, ngẩng đầu kinh hỉ nhìn hắn.

“Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chuyện này không thể đắc ý quá sớm được. Nàng đừng quên chẳng ai rõ được cái thế giới này rộng lớn bao nhiêu cả!” Diệp Phong rít một hơi từ cây Thanh sảng tiêu hồn, tay ôm Đế Na nằm trên giường lớn mềm mại, mắt hướng lên trần của doanh trướng, thoải mái cảm thán một trận.

Đế Na nhìn nhìn dáng vẻ thoải mái của tình nhân, ngọc thủ trắng nõn khẽ trêu đùa tiểu hòa thượng của hắn, nằm trong lồng ngực Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi ỷ ôi hỏi: “Bây giờ Thiên Vũ đế quốc cùng Mạt La đế quốc đang chuẩn bị chiến tranh, chàng không tranh thủ vì quốc gia xuất lực mà chiếm cứ địa vị cao hay sao?”

Hạ thân Diệp Phong bị Đế Na hí lộng không nhịn được đã bắt đầu có phản ứng. Nghe nàng hỏi xong, cánh tay phải kéo nàng ôm sát vào lòng rồi luồn tay xuống đồn bộ đầy đặn của nàng miết miết hai lần, hắc hắc cười nói: “Ta đây đã sớm nghĩ đến việc tranh thủ lợi ích từ chiến tranh rồi, cho nên ngoài địa vị quốc vương, những cái khác ta đều không thèm để mắt đếm xỉa đâu!”

“Tử quỷ, vậy ngươi làm quốc vương đi!” Đế Na hiểu được tình nhân hay nói giỡn, nhịn không được nằm trong lòng hắn nhẹ giọng cười duyên.

“Làm quốc vương phải quản lý rất nhiều sự việc, quá mệt mỏi. Ta chỉ thích hậu cung của quốc vương thôi. Hắc hắc, đại mĩ nhân, lại đây, làm một trận nữa với lão công nào!” Diệp Phong cười dâm xấu xa, xoay người nằm lên trên mình Đế Na, tách đôi đùi ngọc thon dài của Đế Na ra rồi cầm hai chân dài trắng nõn của nàng đặt trên vai mình.Tiểu hoàn thượng phía bị nàng đúng đến đã cứng lên, dữ dằn đứng lên thượng mã, tà ác tiến vào làm Đế Na sảng khoái chịu không nổi lại phát ra những thanh âm rên rỉ kiều mị. Những ngón chân trắng trẻo không ngừng vặn vẹo, gương mặt tràn đầy thần sắc tiêu hồn.

Sau khi tinh linh trung đội dò xét Thiên Vũ đế quốc tiến hành tỉnh tây bắc xong, rồi trở về nơi của Tư Lược đoàn. Người một lòng nghĩ đến quốc gia, Tĩnh Hương, liền khuyên bảo tình lang hồi quốc để nghe mệnh lệnh của bệ hạ, chỉ huy Tư Lược đoàn ra chiến trường để cho Thiên Vũ đế quốc thử nếm mùi lợi hại.

Diệp Phong là loại người chỉ nghĩ đến bản thân mình, có khi nào lại trung thành với người khác. Bất quá chiến tranh mang đến cho hắn không ít hảo sự. Hắn nhất định không để lỡ cơ hội. Cho nên khi Tĩnh Hương đề nghị hắn vì quốc gia mà ra sức, tên gia hỏa này lập tức đồng ý nhưng không đáp ứng nghe lệnh từ quốc vương. Trước tiên hắn chuẩn bị tự mình hành động thôi. Nếu không như vậy, quốc vương khẳng định sẽ điều hắn đến dưới quyền điều khiển của Phí Đức - Chiêm Mỗ Tư, là như vậy thì hắn chẳng tự nguyện tham chiến làm gì. Để cả thế giới phải ngạc nhiên về hắn, chẳng cần chờ quốc vương thỉnh thị, như vậy không phải rất tốt hay sao, hắc hắc.

Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi lo nghĩ nghĩ, Diệp Phong đã để Mạn Nỗ Ai Nhĩ cùng chú Tạo trung đội chỉ huy địa tinh nô lệ làm cho đa số thành viên Tư Lược đoàn mỗi người một cái tiểu hình không gian đai lưng, chỉ có Kì Lạp Tư cự nhân cùng cự giải chiến sĩ không có trang bị mới. Bởi vì Kì Lạp Tư cự nhân thường xuyên thay đổi giữa hai hình thái nên không cách nào làm được không gian đai lưng. Còn cự giải chiến sĩ cũng đều có hình dáng to lớn khác thường càng thêm không sử dụng được trang bị không gian.

Hỏa khí của Tư Lược đoàn nhiều nhất bây giờ là hỏa thương. Trừ Kì Lạp Tư cùng cự giải chiến sĩ, mỗi thành viên Tư Lược đoàn đều được trang bị hỏa thương cùng đạn dược và không gian đai lưng, khẳng định sau này sẽ có chỗ đắc dụng.

Diệp Phong trong lúc cận thận quan sát chú tạo trung đội cùng hương kì trung đội tại chỗ hoang vu gần Vọng Triều sơn tập luyện pháo thuật, thì đột nhiên nhớ đến kiến thức trong mấy cuốn sách đã đọc được ở địa cầu. Sách nói nòng pháo dài có thể khiến tăng thêm khoảng cách xa thêm khi bắn hỏa pháo, lập tức triệu tập chú tạo trung đội của Mạn Nỗ Ai Nhĩ cùng địa tinh nô lệ nghiên cứu về phương diện này. Kết quả địa tinh nô lệ đã thành công cải tạo cho nòng pháo dài thêm gấp ba lần, khoảng cách bắn hỏa pháo cũng từ hai dặm tăng lên thành năm dặm.

Cải cách hỏa pháo của Tư Lược đoàn khẳng định là cải cách tân kì hạng nhất. Bọn địa tinh nô lệ, am hiểu chế tạo hỏa pháo, đối với sự việc này của Diệp Phong đều rung động không thôi, khó có thể tưởng tượng được chủng tộc của mình nghiên cứu hỏa pháo nhiều năm như vậy lại không tưởng tượng đến chủ ý kia. Trong khi Diệp Phong như thế nào lại có thể nghĩ ra được.

Bọn Lộ Lộ tứ nữ đối với chuyện nam nhân yêu quý của mình có thể nghĩ ra việc này đều thập phần cao hứng, hỏa tinh linh Phỉ Phỉ lại càng thêm bội phục ngưỡng mộ Diệp Phong.

Diệp Phong thấy mình vô tình thành công chỉ do nhớ lại chút việc trong sách đã đọc qua làm mọi người kính nể không thôi, trong lòng không khỏi kêu sảng khoái, chính thức đổi tên hỏa pháo thành gia nông pháo.

Chú tạo trung đội cùng hương kì trung đội làm ra được năm mươi khẩu gia nông pháo, xem như đủ xưng danh là một phần tử của bộ đội chủ lực Tư Lược đoàn. Nghĩ đến chuyện gia nông pháo tung hoành trên chiến trường, thành viên Tư Lược đoàn đều thoải mái vui vẻ muốn cười đến chết.

Việc tiếc nuối duy nhất bây giờ chính là Mạn Nỗ Ai Nhĩ đang tiến hành nghiên cứu độc khí pháo đạn vẫn chưa ra kết quả nên không thể phối hợp gia nông pháo cùng độc khí. Bất quá chủ lực vũ khí của thành viên Tư Lược đoàn tất cả đều được trang bị độc dược trí mạng!

Mặc dù phải dời Truyện Tống chi môn đi, nhưng trú địa bí mật ở Vọng TriềusSơn này cùng với trú địa bí mật tại địa tinh đại lục vẫn được kết nối như trước kia. Cho dù giết Diệp Phong đi hắn ta cũng không buông tha cho cái địa tinh vùng đất quý này. Chỉ cần bọn ngốc địa tinh đình chỉ hành vi ngu muội tìm kiếm bọn hắn thì Diệp Phong lại tiếp tục đi cướp bóc!

Để thuận tiện nhận những thông tinh quan trọng từ Lạc Khắc một cách nhanh chóng, Diệp Phong phái tinh linh xạ thủ quay lại đế đô mang một tòa Truyện Tống Trận cho Lạc Khắc làm lão ta cao hứng không thôi, lập tức bố trí vật này tại mật thất. Gần đây không có việc gì làm, Lạc Khắc rảnh rỗi liền thường xuyên đến trú địa bí mật ở Vọng Triều sơn thăm cháu yêu của mình cùng các cháu dâu tương lai. Nhìn thấy sự phát triển cường hãn của Tư Lược đoàn trong một thời gian ngắn như vậy, Lạc Khắc cực độ vui mừng cho cháu yêu của mình.

Lần này Thiên Vũ đế quốc tấn công tây bắc tỉnh của Mạt La đế quốc đã cơ hồ phái ra hơn một nửa binh lực của cả nước, từ đệ nhất đến đệ tứ quân đoàn cùng ngốc thứu kỵ sĩ đoàn toàn bộ triệu tập dưới sự chỉ huy của Bỉ Luân - Ba Lạc Khắc nguyên soái cùng Bảo La Cách Nhĩ Cáp Đặc đại hoàng tử thống lĩnh. Binh đoàn chia thành bốn lộ tiến công con đường trọng yếu thuộc biên cảnh tây bắc Mạt La đế quốc!

Thông qua tinh linh trung đội dò xét, Diệp Phong cảm thấy tương đối hứng thú với ý định tấn công Khảm Đặc thành của đệ nhị quân đoàn Thiên Vũ đế quốc, quyết định đây sẽ là mục tiêu thứ nhất trên chiến trường của Tư Lược đoàn thực hiện mấy chuyện xấu xa.

~~~~~~~~~~~

“A…..”

Làm Đế Na đạt đến đỉnh cao trào, sung sướng muốn chết, Diệp Phong sau đó đưa toàn bộ tinh hoa chủng tử toàn bộ bộc phát trong cơ thể Đế Na, thở ra một hơi tiêu hồn, nằm đè lên nhục thể kiều mĩ của Đế Na hưởng thụ dư âm, miệng lưỡi triền miên ngọt ngào cùng nàng một lúc. Cuối cùng hắn mặc lại quần áo dưới sự hầu hạ của Đế Na.

“Đại mĩ nhân, hôm nay đã được thỏa mãn rồi chứ?” Chuẩn bị rời đi lại thấy Đế Na thay một bộ y phục màu đỏ trông càng thêm khêu gợi, Diệp Phong không nhịn được mỉm cười hỏi.

“Ừm, hôm nay lần đầu tiên chàng lưu lại đến hết một ngày dài đấy!” Đế Na dùng đôi mị nhãn phong tình vạn chủng liếc Diệp Phong, sửa lại cổ áo của hắn một chút, ôn nhu nói: “Chiến trường chính thức không giống như những lần chiến đấu trước của chàng đâu, nhớ cẩn thận nhiều hơn đấy. Đừng quên còn có nữ nhân yêu chàng đang đợi chàng ở đây!”

“Yên tâm đi đại mĩ nhân, ta còn chưa hưởng thụ hết lạc thú của thế giới này sẽ không dễ dàng chết đâu!” Diệp Phong mỉm cười nói trong khí tay hắn luồn xuống đồn bộ Đế Na miết nhẹ một cái, bước chân vào Truyện Tống Trận ở bên trái doanh trướng, tâm trang cao hứng vì nhận được sự quan tâm của Đế Na, hắn đã “thực sự” yêu nàng rồi.

## 100. Chương 100 - Công Thành Chiến，thâu Tập ，viễn Trình Oanh Tạc

Khảm Đặc thành nằm ở tây bắc Mạt La đế quốc, là một trong bốn thành thị ở biên cảnh phía bắc, tuy không phát triển phồn vinh nhưng lại chiếm vị trí cực kì trọng yếu, có lợi dễ thủ khó công, là một trong những mục tiêu tấn công của Thiên Vũ đế quốc.

Cát Lôi Tư - Lạc Thu có bộ râu cằm ngắn màu đỏ, là một trung niên uy mãnh có thân hình cao lớn, là tướng quân của Mạt La đế quốc đệ tứ quân đoàn, một thân bát giai Liệt Diễm kỵ sĩ, tính tình cương trực như liệt hỏa, ghét xu mịnh, hết lòng vì quốc gia, mĩ danh đệ nhất mãnh tướng của Mạt La đế quốc. Vì không quen nhìn hai đảng phái tranh đấu trong triều đình nên đối với bọn người này chẳng hề khách khí cho nên đắc tội không ít cao quan quý tộc, nhân duyên cực kỳ ít!

Dạo gần đây, đệ nhị quân đoàn của Thiên Vũ đế quốc mỗi ngày đều phát động công kích mãnh liệt đến Khảm Đặc Thành làm đệ tứ quân đoàn các bộ của Cát Lôi Tư đều có tổn thất, biên chế không được đầy đủ. Đặc biệt sự kiện các cấp quan quân từ thấp đến cao liên tục bị ám sát làm Cát Lôi Tư cực kì phiền não, khó lòng phòng bị.

Bởi vì đối phương không chỉ dưới sự cảnh giới cao độ của bọn họ mà ám sát, sau đó còn có thể vô thanh vô tức toàn thân rút khỏi, làm Cát Lôi Tư không sao nghĩ ra phương pháp địch nhân đã dùng. Hơn nữa bây giờ thực lực ngũ, lục giai đại đội trưởng đều xuất hiện tình huống bị ám sát. Đầu tiên không kể địch nhân dùng cách gì để thuận lợi ra vào quân doanh, chỉ bằng năng lực ám sát những đội trưởng có võ công cao cường, dựa vào điểm đó có thể thấy những nhân vật chấp hành ám sát này có cấp bậc không dưới thất, bát giai. Hôm nay, cả tứ đại chiến trường cơ hồ đều có quan quân bị ám sát, cái này phải cần bao nhiêu cao thủ chấp hành ám sát đây? Thiên Vũ đế quốc làm thế nào có đông đúc cao nhân đến vậy?

Lúc này, hoàng hôn vừa buông xuống, bên ngoài cửa bắc của thành Khảm Đặc, một nhánh quân từ đệ nhị quân đoàn của Thiên Vũ đế quốc được phái ra manh theo vũ khí phát động tấn công ác liệt với Khảm Đặc thành một lần nữa.

Âm thanh của binh lính thét gào làm rung động tận trời xanh cùng tiếng thét cao giọng của chỉ huy không ngừng vang lên. Trên dưới tường thành, binh lính của song phương giống như diễn lại lần trước, một công một thủ triển khai tranh đấu kịch liệt. Phóng mắt nhìn tới, ngoài cửa thành bắc, thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Trên tường thành huyết sắc trải rộng cùng ánh nắng cuối ngày chiếu xuống biến tình cảnh trở nên vô cùng thảm liệt!

Bỉ Nhĩ - Phá Nhược là tướng quân của đệ nhị quân đoàn Thiên Vũ đế quốc, độ tuổi trung niên, có mái tóc vàng và ngắn, vô cùng anh tuấn tiêu sái, trình độ đạt đến thất giai tật phong kị sĩ. Tính tình tinh minh cẩn mật, anh dũng thiện chiến, được quốc vương Thiên Vũ đế quốc hết sức tin cậy.

Đến hôm nay, đệ nhị quân đoàn Thiên Vũ đế quốc trú quân tại khoảng đất trống bên ngoài cách thành Khảm Đặc mười dặm về phía bắc. So sánh với phiền não của Cát Lôi Tư, tâm tình của Bỉ Nhĩ cũng thập phần nặng nề bởi vì đối thủ Cát Lôi Tư này thực là quá mạnh đi, binh lực cũng không phân cao thấp được với gã. Việc công hạ Khảm Đặc thành thật không dễ xơi.

Nếu không nhờ Bàng Kì bệ hạ phái nhóm bộ đội bí mật đến ám sát làm tổn thất không ít bộ phận quan quân của phe đối phương tạo nên hỗn loạn thì đệ nhị quân đoàn của gã hiện giờ tuyệt đối thua xa đối phương. Bất quá tâm tình không tốt của Bỉ Nhĩ đã là chuyện quá khứ. Nhân vì hôm nay đầu lĩnh của nhóm bộ đội ám sát bí mật đã hiến cho hắn một kế sách làm gã tự tin lần công thành này nắm chắc thành công.

Trời về chiều, đệ nhị quân đoàn Thiên Vũ đế quốc tập hợp chỉnh tề, Bỉ Nhĩ mặc bộ giáp làm bằng cương thiết, ngồi trên chiến mã đứng ở trung tâm đội ngũ, đắc ý quan sát cuộc chiến công thành phía trước và tướng quân Cát Lôi Tư của phe địch phía trên tường thành.

Cùng mặc khải giáp làm bằng cương thiết, Cát Lôi Tư lại đang nhíu mày nhìn xuống tình huống công thành phía dưới từ phía sau của tường thành, trong lòng cảm khái không thôi. Năng lực của quân đội Thiên Vũ đế quốc bây giờ căn bản không thể công phá Khảm Đặc thành, đánh nhau nữa cũng chỉ là lãng phí tính mạng binh lính trong cuộc khổ chiến này. Đội ngũ Thiên Vũ đế quốc chỉ lợi hại ở bộ đội ám sát, Cát Lôi Tư thật sự hi vọng tướng quân Phí Đức có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó với bọn quái thai đó, nếu không tây bắc tỉnh này chỉ sợ khó lòng bảo toàn được!

Trong lúc Cát lôi Tư đang cảm khái, phía dưới sau lưng hàng trăm tên kiếm sĩ của Thiên Vũ đế quốc đang công thành đột nhiên xuất hiện một đôi cánh màu đen, rất nhanh thân hình đã tiến hóa thành hắc ưng nhân, tay cầm những hồng cầu lớn nhỏ không đều bay trên trời hướng đến chỗ Cát Lôi tư đang đứng tung mạnh đi.

Thú nhân cùng dị tộc giao hoan sinh ra đời sau tất cả đều mang hình thái của cả hai bộ tộc thú nhân và dị tộc, cái này là kiến thức thông thường của đại lục, Cát Lôi Tư đương nhiên biết được nhưng bây giờ sự tình xảy ra quá đột ngột. Y giật mình tránh không kịp, lại không biết cái thứ đó địch quân là cái gì, chỉ kịp vội vã vận hành Liệt Diễm đấu khí, tản mát một vòng tròn lửa bao bọc quanh thân.

Hồng cầu rơi xuống trên mặt đất phát ra một tiếng “bộp” nhẹ nhàng, không hề tạo nên hủy diệt khủng khiếp mà chỉ có một lượng lớn khói màu đỏ tỏa ra trong không khí. Cát Lôi Tư cùng binh lính chung quanh hít phải thứ khói đó, nhất thời cảm thấy đầu choáng, mắt hoa sau đó ngã xuống lập tức mất đi ý thức. Cùng lúc đó, hơn một trăm hắc ưng nhân đang ở phía trên tường thành Mạt La đế quốc bị xạ tiễn giết chết đến không còn một mống.

Đương nhiên, một trăm hắc ưng nhân đột nhiên bay vào phạm vi hoạt động của mười ngàn xạ thủ, chính là hành vi muốn tìm chết. Tuy nhiên cái hành động này trước hết đã làm tướng quân chỉ huy tác chiến bị khói đỏ kì quái làm mất đi ý thức, tình huống này làm phần đông tướng lĩnh và binh lính thuộc đệ tứ quân đoàn của Mạt La đế quốc bị đả kích trầm trọng. Trong lưỡng quân giao chiên, điều này làm ảnh hưởng cực kì to lớn đến kết quả cuộc chiến!

“Tướng quân…..tướng quân…..” Ở trên tường thành, hầu như tất cả quan quân đều chạy đến bên cạnh Cát Lôi Tư, lo lắng quan sát tình huống, gấp rút truyền đại phu đến kiểm tra, song trải qua quan sát sơ bộ của đại phu, phán định Cát Lôi Tư bị người hạ độc hôn mê nhưng cụ thể là loại độc gì thì phải cần thời gian để phân tích!

“Kha kha kha, tốt, rất tốt, kế sách của ám sát bộ đội đã thành công. Thời khắc mang vẻ vang đến cho đế quốc chúng ta đã tới, toàn quân đột kích, hôm nay nhất định phải hạ được Khảm Đặc thành!” Bỉ Nhĩ tướng quân của Thiên Vũ đế quốc, mắt thấy kế hoạch của ám sát bộ đội thành công trước mắt, lập tức cao giọng ủy lạo quân tâm rồi phóng lên ngựa dẫn đầu binh lính vọt tới phía trước.

Binh lính Thiên Vũ đế quốc nghe được mệnh lệnh của tướng quân, lại thấy tướng quân dẫn đầu tiến lên, nhất thời hét lên một tiếng thấu tận trời xanh, theo chân tướng quân hướng tới quân đối địch triển khai đột kích!

Về phía tướng lĩnh cùng binh lính Mạt La đế quốc, đối mặt với tính trạng tiến công nhanh chưa từng thấy của phe đối địch, tướng quân bên cạnh lại đang trúng độc hôn mê bất tỉnh, tất cả đều lo lắng vạn phần. Mười tên đoàn trưởng binh đoàn gấp rút cao giọng hạ lệnh binh lính trấn tĩnh, toàn lực thủ thành. Nhưng binh linh đối mặt với tình huống trong khi linh hồn của toàn quân – tướng quân Cát Lôi Mỗ đang hôn mê, phe địch nhân lại công thành mãnh liệt, sĩ khí trở nên yếu ớt cực độ, một tia tin tưởng cũng hoàn toàn không có.

“Tiến lên, Thiên Vũ đế quốc chiến thắng!”

“Tiến lên!”

Cùng với tiếng thét rung động lòng người của Bỉ Nhĩ tướng quân, binh lính Thiên Vũ đế quốc triển khai công thành càng thêm liều mạng, thế đanh hệt như cọp xổng chuồng!

“Oanh…..oanh…..oanh…..”

Trong khi binh lính Thiên Vũ đế quốc đang mãnh liệt công thành, phía sau bọn họ đột nhiên vang lên một trận nổ ầm ầm kinh thiên động địa liên miên không dứt. Quay đầu nhìn lại, bọn họ có thể thấy doanh địa phía sau của mình đang bị lửa đỏ thiêu đốt, những tiếng kêu rên thê lương cùng những tiếng nổ mạnh tiếp nối nhau vang lến, thấu tận trời xanh.

“Chuyện quái gì thế này?” Bỉ Nhĩ tướng quân cùng tất cả binh tướng Thiên Vũ đế quốc thảy đều bị tình huống bất thình lình xảy ra này khiến cho sững sờ giật mình, không thể hiểu nổi vì sao doanh địa của mình lại phát sinh ra những tiếng nổ mạnh cùng lửa lớn.

Việc này xảy ra, không chỉ riêng bên Thiên Vũ đế quốc giật mình mà ngay cả binh tướng Mạt La đế quốc cũng cảm thấy kinh dị, tự hỏi rốt cuộc doanh địa địch nhân ở phía bắc là cái thể loại gì.

“Báo cáo…..tướng quân…..doanh, doanh trại bị pháo kích mãnh liệt tấn công. Địch nhân tựa hồ sở hữu địa tinh hỏa pháo hiếm thấy, hơn nữa, xạ trình còn hơn xa trong truyền thuyết!” Phụ trách trông coi doanh địa, đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Thiên Vũ đế quốc, cánh tay phải vương máu, toàn thân nhuốm bụi đen, chật vật hướng đến Bỉ Nhĩ bẩm báo.

“Một lượng lớn địa tinh hỏa pháo? Nhanh chóng tra xét phía địch nhân có bao nhiêu lộ nhân mã, còn tình hình lương thảo phía ta ra sao?” Bỉ Nhĩ một thân chấn động khi nghe bẩm báo, lập tức nhíu mày hướng đến vị đoàn trưởng đang bị thụ thương hỏi.

“Địch quân còn cách chúng ta một khoảng bốn đến năm dặm, thuộc hạ đã phái kỵ sĩ ra điều tra. Còn lương thảo thì đa số đã bị lửa lớn thiêu hủy, binh lính chính đang cứu hỏa…..” Đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn phụ trách doanh trại nhịn đau trả lời. Không chờ hắn nói xong, Bỉ Nhĩ hai mắt trợn ngược lên tựa như không còn kiên nhẫn nghe tiếp, lập tức cao giọng truyền lệnh toàn quân nhanh chóng triệt thoái.

Trước mắt Bỉ Nhĩ tuy chẳng hiểu địch nhân sở hữu địa tinh hỏa pháo là cái giống gì nhưng gã có thể khẳng định đây là viện binh của Khảm Đặc thành, bằng không tuyệt không có khả năng lại oanh tạc doanh địa của mình vào đúng lúc này. Trong khi đại quân công thành, lương thảo là một yếu tố vô cùng trọng yếu, lúc này thời tiết sắp sang đông nếu toàn bộ lương thảo bị hủy tại đây, hắn chỉ còn cách rời khỏi chiến trường, nếu không sẽ rơi vào tình huống địch nhân giáp công phía trước, binh tướng phía chết đói phía sau!

“Địch nhân đã lui lại? Chẳng lẽ phía bắc đó chính là viện quân của chúng ta? Làm thế nào bây giờ? Nên hay không đuổi theo truy kích địch nhân?”

Binh lính Mạt La đế quốc thấy địch nhân triệt thối liền vỗ tay hoan hô vang trời, mười tên binh đoàn đoàn trưởng chụm đầu lại thảo luận vấn đề sự tình bên địch nhân, cuối cùng quyết định để đệ tứ Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn ra khỏi thành truy kích theo chân địch nhân.

Thấy địch nhân từ Khảm Đặc thành truy đến, Bỉ Nhĩ tướng quân đang gấp rút quay lại xem xét vụ việc lương thảo cùng với chân tướng địch nhân sở hữu địa tinh hỏa pháo, làm gì còn thời gian dây dưa với đám địch quân từ Khảm Đặc thành, liền truyền lệnh cho đệ nhất, đệ nhị tật phong kỵ sĩ đoàn ngăn chặn địch nhân truy kích, rồi chỉ huy đại bộ phận bộ đội nhanh chóng chạy tới doanh địa nơi lửa lớn đang hoành hành.

Ngoài năm dặm phía bắc của doanh địa Thiên Vũ đế quốc, ở một sơn động cao hơn mười thước, một trăm gia nông pháo của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn được đặt thành hàng ngũ chỉnh tề để chế tạo trung đội cùng ải nhân bộ đội thao tác, triển khai pháo kích liên miên không ngừng đối với doanh trại Thiên Vũ đế quốc. Bên cạnh những thành viên Tư Lược Đoàn còn lại đều có chút không thoải mái tại cái lỗ tai, thanh âm của khai pháo thực sự quá khó chịu đi.

Diệp đại đoàn trưởng miệng ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, thân khoác áo ngoài màu đen, đứng tại bên trái đội gia nông pháo, quan sát doanh trại Thiên Vũ đế quốc ngập tràn trong lửa, gương mặt lộ ra nét cười xấu xa: “Ai da, gia nông pháo dùng trên mình địch nhân không có hỏa pháo phản kích, thật sự là quá tuyệt!”

“Hi hi, Lôi Ân đoàn trưởng, nhìn hình dáng người bây giờ, một chút hình tượng cũng đều không có nha!” Mỹ nữ hỏa tinh linh Phỉ Phỉ vốn đang chú tâm quan sát cuộc chiến bỗng thấy được nụ cười lưu manh của Diệp Phong, nhịn không được hé miệng cười duyên một cái.

“Ha, đã đánh nhau thì chẳng phải là quý tộc, nếu giữ hình tượng ở chỗ này cơ bản đó là thằng ngốc. Con người, muốn gì làm nấy, vui vẻ sống mới là vương đạo. Ta tựu thích cuộc sống như vầy, dễ dàng thoải mái!” Diệp Phong há miệng thở ra một làn khói thuốc, đôi mắt đầy sắc mị liếc nhìn Phỉ Phỉ.

“Ha ha có ý tứ, dường như cũng mang chút đạo lí, nhưng lời từ miệng người ra nghe không có giống người nói!” Phỉ Phỉ bây giờ sớm quen với bộ dáng sắc lang của Diệp Phong rồi, bởi vậy cũng không quá để ý, ngọc thủ trắng nõn cấu sau lưng hắn một cái rồi nhẹ giọng cười duyên.

“Ai da, thật khó để biến một nữ nhân trở nên thanh lịch!” Phỉ Phỉ cấu hắn vẫn chưa dùng hết sức, bất quá tên gia hỏa Diệp Phong này cố ý làm ra một bộ dáng đau đớn tột cùng, vẻ mặt khốn khổ, lắc đầu cảm khái.

Phỉ Phỉ nhìn bộ dáng chết dẫm của hắn, cười hi hi những muốn cấu hắn thêm một cái nữa thì Kiệt Nã Tư cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu đi điều tra từ phương bắc về bẩm báo: “Đoàn trưởng, kỵ sĩ đi dọ thám tình hình quân ta từ phe đối phương tung ra đã được chúng ta giải quyết sạch sẽ. Bỉ Nhĩ cũng đã quay lại doanh địa, đang dẫn đầu đại lượng kiếm sĩ đi đến chỗ chúng ra rồi!”

“Hắn tới đúng lúc lắm, ,lão tử đang chờ hắn đây!” Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư bẩm báo, cao hứng cười to, ra dấu cho chế tạo trung đội cùng hương kì trung đội tiếp tục khai pháo, các thành viên còn lại theo kế hoạch chuẩn bị chiến đấu.

Lửa giận của Bỉ Nhĩ tướng quân bây giờ bốc cao đến cực điểm, nhân vì lương thảo của hắn bị hỏa thiêu đến hơn phân nửa, lương thảo còn lại chỉ đủ duy trì từ bốn đến năm ngày. Trước tình hình này, gã vô pháp tiêu diệt nhóm địch quân sở hữu địa tinh hảo pháo, lại công hạ Khảm Đặc thành, chuyện này căn bản không có chút khả năng nào, nhất định phải triệt thoái để tập hợp lương thảo!

Khoảng cách từ doanh trại của Thiên Vũ đế quốc đến sơn động chỗ Diệp Phong chỉ có năm dặm. Trung gian giữa hai chỗ này là một con đường rộng lớn, hai bên là những sơn động cao trên mười thước. Diệp phong lần này chọn Đệ nhị quân đoàn của Bỉ Nhĩ làm mục tiêu cùng bởi vì nhìn thấy được ưu thế về địa hình cùng với việc Cát Lôi Tư chỉ trung thành với quốc vương chứ nguyên nhân chẳng có liên quan gì đến Uy Nhĩ đảng phái.

“Tướng quân xem kìa, hỏa pháo bộ đội địch quân chính đang đứng trên sơn động phía trước!” Đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn đoàn trương đang thụ thương, chỉ huy bộ hạ của hắn tiến đến tác chiến, hộ vệ xung quanh Bỉ Nhĩ, thấy rõ gia nông pháo của Tư Lược đoàn trong sơn động phía trước.

“Kỳ quái thật, cái này hình như không phải địa tinh hỏa pháo á? Pháo thủ thao tác sao chỉ có ải nhân cùng hương kì ải nhân, những bộ đội khác trốn ở phía sau hay sao?” Bỉ Nhĩ đã tới trước thuộc hạ một bước, quan sát tình huống phía trước, mắt thấy địch quân chỉ có một trăm hỏa pháo cùng ải nhân pháo thủ ở trên sơn động, cảm giác không có khả năng đối phương không chỉ có từng này người. Lúc này Bỉ Nhĩ ra lệnh cho đệ nhất cùng đệ nhị cuồng sa kiếm sĩ đoàn, trái phải hai bên phân tán, leo lên tả hữu hai bên sơn động tìm kiếm mai phục của địch nhân, tránh rơi vào thế tiến nhập trung tâm bị địch nhân ở hai bên tả hữu lao ra giáp công.

Phán đoán của Bỉ Nhĩ thật sự rất cao minh nhưng lúc gã thấy được bố trí của địch nhân để quyết định hành động thì đã quá muộn. Sáu trung đội của Tư Lược đoàn Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, lôi đình, đại địa, tinh linh đã theo kế hoạch của Diệp Phong, từ tả hữu hai bên không trung của sơn động xuất hiện, triển khai tạc đạn oanh kích mãnh liệt.

“Đâylà, đây là bộ đội gì? Tại sao có nhiều chủng tộc đến như vậy? Làm sao bọn chúng còn có ma sủng nữa? Địa tinh pháo đạn của hỏa pháo cũng có thể dùng tay ném hay sao?”

Pháo đạn cùng tạc đạn mạnh mẽ oanh tạc vào đội ngũ Thiên Vũ đế quốc binh lính đông đảo, chỉnh tề, làm bọn họ nhất thời khó có thể né tránh, bị oanh sát một cách vô tình, bị tạc đạn nghiền nát ra thành từng mảnh nhỏ, tình cảnh dày đặc huyết tinh. Bọn người Bỉ Nhĩ đang hỗn loạn không tài nào nghĩ ra cổ quái bộ đội địch nhân này là cái giống gì!

## 101. Chương 101: Kiếm Phách Thiên Địa Phá Càn Khôn, Thượng Tương Thủ Cấp

Đệ Nhi quân đoàn của Bỉ Nhĩ, bao gồm ba tật phong kỵ sĩ đoàn, bốn tam giai cuồng sa kiếm sĩ đoàn, hai tam giai cực điện xạ thủ đoàn, một tam giai phong hệ ma pháp đoàn.

Hiện tại hai tật phong kỵ sĩ đoàn đang chống đỡ địch binh truy kích từ Khảm Đặc thành. Hai cuồng sa kiếm sĩ đoàn lo cứu hỏa tại doanh địa. Phong hệ ma pháp đoàn vốn là bảo bối thuộc loại vương bài bộ đội, lúc công thành gã cũng không thể để họ gặp nguy hiểm, tự nhiên để họ lại doanh địa hỗ trợ cứu hỏa.

Ngoài số bộ đội đã xuất ra, Bỉ Nhĩ hiện còn một tật phong kỵ sĩ đoàn, hai cuồng sa kiếm sĩ đoàn cũng như hai cực điện xạ thủ đoàn. Mặc dù trải qua nhiều đợt công thành đại chiến biên chế của các bộ không đồng đều, nhưng vẫn có được hơn ba vạn nhân mã như trước.

Lúc này Bỉ Nhĩ thấy địch quân tại hai bên sườn núi cùng với bộ đội trên không trung, tất cả cộng lại không đến một ngàn người, lại đột nhiên ném cổ quái pháo đạn tập kích làm thương vong một lượng lớn binh sĩ của mình, trong lòng nhất thời tràn ngập giận dữ cùng đau lòng, cao giọng ra lệnh cho đệ nhất và đệ nhị cực điện xạ thủ đoàn, nhắm vào hướng địch nhân trên sườn núi và tinh linh đang cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu trên không, triển khai phản kích.

Hai cực điện xạ thủ đoàn chịu đựng pháo đạc và tạc đạn đang oanh tạc trên đầu, vạn tiễn cùng bắn, mũi tên mang theo điện lưu bay như cơn mưa đầy trời kín đất nhắm vào hướng Tư Lược đoàn, nhìn qua rất là hoành tráng. Đáng tiếc Tư Lược đoàn thành viên trên sườn núi đều có trọng trang khải giáp bắng tinh thiết hộ thể, tinh linh trung đội trên không cũng bay ra khỏi tầm bắn, làm cho tên của bọn chúng toàn bộ vô hiệu, bắn vào hư không.

“Kiếm sĩ đoàn, lập tức tiến lên sườn núi tiêu diệt địch nhân. Kỵ sĩ đoàn theo ta tiến lên!!!” Bỉ Nhĩ thấy địch nhân hai bên trái phải gò núi đều mang thiết giáp chống lại được tên liên tục xạ kích, trong lòng giật mình, mắt thấy đối phương không còn tiếp tục xuất hiện phục binh, lập tức mở miệng hô lớn, giục ngựa xuất lĩnh đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn tiến về phía khu đất nơi tập trung hỏa pháo của địch quân.

Đoàn trưởng của hai cuồng sa kiếm sĩ đoàn, nghe xong mệnh lệnh của tướng quân, lập tức hô hào bọn bộ hạ đang bị oanh tạc, nhanh chóng hướng về thành viên Tư Lược đoàn trên sườn núi xông tới.

Tạc đạn cho dù nhiều, nhưng cũng là có số lượng nhất định, thành viên Tư Lược đoàn vẫn một mực điên cuồng. Bây giờ số lượng còn lại không nhiều lắm, lại thấy kiếm sĩ của địch quân muốn từ dưới sườn núi xông lên, Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, đại địa bốn trung đội lập tức làm theo kế hoạch của Diệp Phong, triệu hồi các loại ma sủng, cưỡi lên lao xuống từ hai bên sườn núi, thi triển võ học thống nhất của Tư Lược đoàn, chiến trận ngũ thức, hình thành bốn cánh quân, nhắm vào địch quân phía dưới triển khai tấn công.

Ai Đức dẫn đầu lôi đình trung đội linh hoạt tiến về hướng xạ thủ của địch quân, nhanh chóng lao đi, vung múa khảm đao cuống sát tàn bạo xạ thủ vốn có lực cận chiến cực kém. Tiến hành kiểu chiến trận xáp lá cà này, tinh linh trung đội tự nhiên bay lượn trên không của quân mình, trước hết phóng ra Quang Minh phụ trợ ma pháp, sau đó bắn tên hỗ trợ bọn họ công kích.

Bỉ Nhĩ cùng phần lớn binh tướng của Thiên Vũ đế quốc đều không nghĩ tới đối phương ngoại trừ quang minh bạch vũ điêu còn có bốn loại ma sủng cường hãn khác, trong lòng thập phần kinh ngạc. Đặc biệt là cuồng sa kiếm sĩ đang lao lên hai bên sườn núi, vốn đang bị Tư Lược đoàn thành viên dựa vào khải giáp cứng chắc, không sợ công kích của bọn chúng đánh cho ứng phó không kịp.

Diệp Phong vốn đang nằm phía sau sườn núi, nơi có chú tạo trung đội và hương kì trung đội, mắt thấy Bỉ Nhĩ dám dẫn kỵ sĩ xông tới bên này, trên mắt không khỏi lộ nét cười kinh hỉ. Cự giải trung đội cùng Kì Lạp Tư cự nhân tiểu đội, tất cả cũng như hỏa tinh tinh Phỉ Phỉ đều theo đoàn trưởng đại nhân ẩn mình tại phái sau sườn núi.

Với chủ lực bộ đội của Tư Lược đoàn hiện ở đây, muốn nuốt tươi địch nhân đông đảo trước mắt, thì trừ khi Bỉ Nhĩ ra lệnh cho toàn quân bất động mặc cho bọn họ oanh tạc, nếu không tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt toàn bộ. Kế hoạch của Diệp phong cũng không có loại dã tâm lớn như thế, chỉ là muốn xơi tái một phần binh lực của Bỉ Nhĩ mà thôi.

Dựa theo kế hoạch của Diệp Phong, hắn là muốn lợi dụng địa lợi tại hai bên sườn núi, phát huy uy lực triệt để của gia nông pháo cùng tạc đạn đặc chế. Khi đạt hiệu quả tốt thì cho bộ đội chủ lực của Tư Lược đoàn dựa vào tuyệt chiêu tấn công xoay vòng, sau đó lui lại tránh địch.

Bất quá bây giờ lại là ngoài ý muốn của Diệp Phong, Bỉ Nhĩ dám dẫn kỵ sĩ vọt tới khu vực tập trung gia nông pháo. Đây là cho mình cơ hội giết gã, nếu có thể giết tên tướng quân của Thiên Vũ đế quốc đệ nhị quân đoàn này, quả là một công lao không nhỏ. Mặc dù Diệp Phong không quá hứng thú với địa vị gì đó ở Mạt La đế quốc, nhưng nếu có thể được tưởng thưởng, hắn cũng rất vui lòng.

Do địa thế không hợp cho cương thiết chiến xa tác chiến. Hai nơi đại trú địa bí mật cũng cần có người ở lại, cho nên ngoại trừ bộ đội chủ lực ở đây, còn toàn bộ các thành viên còn lại được Diệp Phong lưu lại trú địa bí mật.

Bỉ Nhĩ xuất lĩnh kỵ sĩ tiến công tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã thoát khỏi trận hỗn chiến với thành viên Tư Lược đoàn. Đoàn trưởng của hai cực điện xạ thủ đoàn thấy vậy vốn định đi hỗ trợ tướng quân đại nhân, nhưng linh ngưu trung đội cưỡi cương giáp phong ngưu lại đột nhiên xuất hiện cản tại giữa đường. Đồng thời Liệt Diễm trung đội và bạch lang trung đội cũng nhanh chóng biến hóa trận hình, tạo thành hai cánh bên cạnh linh ngưu trung đội, hình thành một triển dực trận do ba trung đội hợp nhất, chặn đứng con đường, đồng thời hướng về địch nhân trùng sát, thế công cực kỳ hung mãnh!

Binh tướng của Thiên Vũ đế quốc ở phía hậu phương, đối với thành viên Tư Lược đoàn đang dây dưa với họ vô cùng nghi hoặc, không thể hiểu được họ rốt cuộc có phải là bộ đội của Mạt La đế quốc không. Vì sao họ lại có một biên chế nhiều chủng tộc phức tạp như vậy, cùng với võ công và ma sủng cường hãn, hơn nữa lại mặc thiết giáp có thể ngăn cản công kích của vũ khí bằng cương thiết.

“Nếu có thể thu được một trăm địa tinh hỏa pháo kia, muốn công phá thành trì của Mạt La đế quốc, quả thật dễ như trở bàn tay. Đệ nhị quân đoàn của ta cũng trở thành Thiên Vũ đệ nhất vương bài bộ đội.” Bỉ Nhĩ giục ngựa chạy một lúc, nhìn phía trước một trăm khẩu gia nông pháo càng ngày càng gần, trong lòng nảy ý tham, hô hào đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn chịu đựng pháo đạn mà tăng tốc xông lên, muốn một hơi tiêu diệt toàn bộ pháo thủ của địch quân.

Còn về số lớn bộ đội đang bị trì hoãn phía sau, Bỉ Nhĩ một chút cũng không lo lắng. Địch quân mặc dù chủng tộc đa dạng, võ công cường hãn, thêm vào ma sủng cùng thiết giáp cổ quái, bất quá số lượng quá ít, thời gian kéo dài thì thể lực không duy trì được, bộ đội của gã khẳng địch có thể tiêu diệt toàn bộ địch quân.

“Lạc Kì, Lôi Nặc, chuẩn bị tốt, chuyên đối phó với tướng quân đầu lĩnh của đối phương cho lão tử. Nếu có thể giải quyết hắn, toàn đội có thể tìm hương kì ải nhân dùng một tháng mĩ thực, muốn ăn nhiều ít thế nào cũng không có vấn đề!” Diệp Phong hô hào Lạc Kì và Lôi Nặc tại đầu con đường ở sườn núi, chỉ vào Bỉ Nhĩ ở trong đám tật phong kỵ sĩ, hứa hẹn ban thưởng.

“Tìm hương kì ải nhân để được ăn một tháng mĩ thực, có thể tùy tiện cái gì cũng được?” Tham ăn nhất Tư Lược đoàn là Lạc Kì và Lôi Nặc, nghe xong đoàn trưởng đại nhân nói, đều lộ ra nụ cười hưng phấn, đi xuống sườn núi kêu gọi thủ hạ toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Khi Diệp Phong phất tay ra hiệu, tất cả gầm lên cùng xông lên sườn núi, điên cuồng đánh về phía Bỉ Nhĩ và bọn kỵ sĩ cách đó không xa.

“Trời đất ơi, Kì Lạp Tư cự nhân và cự giải chiến sĩ?!” Cự nhân tiểu đội và cự giải trung đội vừa xuất hiện, ánh mắt của Bỉ Nhĩ và các kỵ sĩ đều chấn động. Chúng không thể tưởng tượng đằng sau sườn núi, đối phương lại ẩn tàng hai chủng tộc chiến sĩ rất hiếm thấy!

“Ha ha, giết giết giết, một tháng hưởng thụ mỹ thực, khẳng định thuộc về Kì Lạp Tư cự nhân chúng ta!” Lôi Nặc nhắm vào nơi giao nhau dưới sườn núi, nhún chân mượn lực nhảy tới. Nhất thời nhìn như một quả núi nhỏ vung múa thanh yểm nguyệt đao, từ trên không chém một nhát vào địch nhân, lưỡi đao lớn trực tiếp bổ đôi bốn gã kỵ sĩ và chiến mã, trên mặt đất lưu lại vết đao rất lớn. Kéo theo mười tên Kì Lạp Tư cự nhân còn lại cũng rối rít nhảy lên chém xuống.

“Tên ngốc to lớn kia đừng có nằm mơ, hưởng thụ mỹ thực phải là phần cự giải chiến sĩ chúng ta!” Lạc Kì thấy Lôi Nặc vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy, lập tức hét lớn một tiếng, hô hào cự giải chiến sĩ điên cuồng xông vào địch quân, công kích cả kỵ sĩ lẫn ngựa cùng một lúc, làm địch nhân khó lòng phòng bị!

“Oa, Lôi Nặc và Lạc Kì bọn họ quả không hổ là mấy con trùng tham ăn thèm uống. Vì thức ăn mà điên cuồng liều mạng với mấy ngàn kỵ sĩ chính quy!” Phỉ Phỉ đứng dậy nhìn tình huống phía dưới, trong miệng không ngừng cảm khái, rồi lo lắng hỏi Diệp Phong: “Lôi Ân đoàn trưởng, người làm vậy có thỏa đáng không? Kỵ sĩ của địch quân rất nhiều a!”

“Hắc hắc, kỵ sĩ của chúng quả là nhiều. Bất quá nàng nói sai một câu. Lôi Nặc bọn họ đi giết Bỉ Nhĩ. không phải cùng mấy ngàn kỵ sĩ liều mạng.” Diệp Phong nhếch mép cười đáp, tay phải rút ra Quang Minh chi kiếm, nhún người nhảy xuống sườn núi, phóng thẳng tới Bỉ Nhĩ

Trước mặt có hơn năm ngàn kỵ sĩ đông đảo, tên gia hỏa Diệp Phong ngoài mặt tỏ ra dễ dàng, trong lòng cũng không dám sơ suất. Cự giải trung đội và cự nhân tiểu đội đối mặt nhân loại kỵ sĩ cho dù mạnh mẽ, nhưng số lượng quá ít, căn bản không phải là đối thủ của địch quân. Nếu không bắt giữ Bỉ Nhĩ nhanh chóng thì dù địch quân không đánh chết bọn họ thì cũng làm họ mệt chết.

“Nhanh, mọi người tập trung hỏa pháo vào phía sau bọn kỵ sĩ địch quân!” Lão ải nhân Lạc Tư thấy đoàn trưởng và bọn Lôi Nặc đều sát nhập vào đoàn kỵ sĩ đối phương, lập tức kêu gọi bọn pháo thủ nhắm chuẩn vào bọn kỵ sĩ phía sau oanh tạc mãnh liệt, giúp đoàn trưởng bọn họ giảm bớt áp lực.

“Nhanh, bảo vệ tướng quân, bảo vệ tướng quân!” Đoàn trưởng của đệ tam tật Phong kỵ sĩ đoàn, thấy cự nhân và cự giải của đối phương đều là liều mạng xông về phía vị trí của Bỉ Nhĩ tướng quân, lập tức hiểu được ý đồ của bọn họ, ra lệnh thuộc hạ bảo vệ tướng quân.

“Không cần kinh hoảng, ta không có vấn đề, mọi người đừng để bị binh lực của địch phương dọa. Bọn chúng mặc dù hình thể to lớn, nhưng chúng ta động người, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, vì vinh quang cho đế quốc, sát a!!!” Bỉ Nhĩ thấy bọn kỵ sĩ muốn đến bảo vệ mình, lập tức nghiêm mặt mở miệng biểu thái, khích động nhiệt huyết của bọn họ, hướng về địch quân triển khai công kích mãnh liệt!

Dừng, con mẹ nó tên gia hỏa này thật sự là nói chuyện rất rõ ràng. Diệp Phong trùng sát tại đám đông địch quân, tay phải giữ kiếm huy vũ tiêu sái, đem theo Quang Minh kiếm khí rực rỡ đẹp, trong nháy mắt nhanh chóng giết chết kỵ sĩ đang cản đường mình, tay trái thi triển ra một thức quyền pháp “Nộ long hiện thân”, quyền thế liên miên dày đặc, mang theo sát ý mãnh liệt mênh mông, phát tán bạch sắc chính khí hùng hồn đan xen, giống như một con thần long giận dữ đang điên cuồng hành hạ các sinh linh chung quanh.

“Quang Minh nữ thần tại thượng, đây là loại võ công gì a?? Lại có thể hình thành một con trùng dài mang đầu cự long?” Bỉ Nhĩ và đám kỵ sĩ, cùng với binh tướng của Thiên Vũ đế quốc phía sau đang dây dưa với chủ lực bộ đội của Tư Lược đoàn, tất cả bị thần long đông phương xuất ra từ tuyệt chiêu của Diệp Phong làm cực kì kinh hãi.

“Sát! Sát! Sát!” Diệp Phong thừa lúc bọn kỵ sĩ chung quanh đang giật mình kinh hãi, chân thi triển “Tiêu diêu càn khôn bộ”, để lại từng đạo tàn ảnh, tay phải vung kiếm nhanh chóng hém giết bọn kỵ sĩ cản đường, trức tiếp tiến về phìa Bỉ Nhĩ đang ở giữa bọn kỵ sĩ.

“Chặn hắn lại, bảo vệ tướng quân!” Bọn kỵ sĩ thấy thanh niên có võ công cường hoành này muốn công kích tướng quân, đều hét lớn giục ngựa vung thương ngăn cản hắn lại. Bỉ Nhĩ cũng thập phần kinh hãi trước võ công của Diệp Phong, không còn tiếp tục mở miệng khoa trương nữa.

“Hắc hắc, vừa rồi không ngăn cản lão tử, bây giờ các ngươi bảo vệ thế nào cũng vô dụng thôi!”

Diệp Phong nhìn khoảng cách giữa hắn và Bỉ Nhĩ chỉ có ba mươi mấy thước, khinh thường cười lạnh, ra hiệu cho Lôi Nặc và Lạc Kì cùng thành viên lui lại phía sau. Tay phải vung kiếm hất ra một đạo kiếm khí bức lui kỵ sĩ quanh hắn, vận hành chánh khí trong cơ thể, dùng chánh khí sử ra một chiêu công kích tối cường trong Chí tôn cửu thức là “Kiếm phách thiên địa khôn”.

Chánh khí cương mãnh hùng dũng từ cơ thể hắn phát tán ra, bao quanh chu vi cơ thể, theo hai tay giơ cao kiếm ngưng tụ trên không, sau khi hắn quát khẽ một tiếng tiếp tục vận dụng chánh khí, trong nháy mắt phía trên không ngưng tụ thành một thanh chánh khí cự kiếm dài hơn năm mười thước, hấp dẫn Quang Minh nguyên tố chung quanh ngưng tụ vào nó, chớp mắt đã biến dài hơn trăm mét. Cùng lúc hắn cầm kiếm huy vũ mạnh bạo quanh thân, một nhát tiếp một nhát đem theo khí thế cường hoành vô bì, phát tán ra quang mang chói mắt, cứ như muốn xé rách mọi thứ, từ trên cao lao xuống, đem toàn bộ các thứ xung quanh hắn làm mục tiêu. Tại ánh mắt đầy nét kinh khủng của Bỉ Nhĩ và bọn kỵ sĩ, sinh ra tiếng bạo phá liên miên không dứt. Tiếng vang xông lên tận trời mây, mặt đất chịu không nổi loại đả kích này đã nứt vỡ, bão cát và đá vụn nổ tung bay loạn, hoàn toàn bao trùm tất cả mọi thứ chung quanh hắn, rất lâu vẫn không tiêu tán!

Một thức “Kiếm phách thiên địa” làm bọn binh tướng, tất cả đều há hốc miệng nhìn đá vụn và bụi đất tràn ngập đang che phủ nơi Diệp Phong đứng, không thể tưởng tượng chiêu này có thể đánh xuống đất mạnh mẽ như thế!

“Quá lợi hại, Lôi Ân đoàn trưởng lợi hại thật...” Phỉ Phỉ lần đầu thấy Diệp Phong sử dụng tuyệt chiêu, đôi mắt hạnh nhìn phía trước nơi nơi tràn ngập bụi đất, trong miệng lẩm bẩm thì thầm.

Bão cát dừng lại, đá vụn rơi xuống, bụi bất bị thổi bay. Hai bên chúng nhân dần dần thấy rõ tình huống trong vùng đó.

Toàn thân bị máu tươi bắn trúng, Diệp Phong nhìn như một huyết nhân, một mình đứng ở giữa, đã thu hồi Quang Minh chi kiếm, cười lạnh cầm trong tay một đầu người máu chảy ròng ròng, ném về phía bọn kỵ sĩ đang ngây ngốc đứng chung quanh. Dưới chân hắn, đâu đâu cũng là thân người và ngựa bị đứt đoạn cùng máu tươi, thêm vào hắn như một huyết nhân đứng ở trung ương, tình cảnh lúc này cực độ kinh khủng!

“Mọi người, rút lui!”

Xuất một nhát kiếm lấy được thủ cấp thượng tướng giữa thiên quân vạn mã quả thật là khí thế trấn áp, Diệp Phong nhìn địch nhân kỵ sĩ xung quanh thần sắc kinh hãi đầy mặt, cười lạnh trầm mặc như ma quỷ một hồi. Đột nhiên biến thành bộ dạng lưu manh không đàng hoàng, dưới chân thi triển Tiêu diêu càn khôn bộ, cao giọng hô hào thành viên Tư Lược đoàn lui lại.

Trải qua liên miên oanh tạc trước đó, gia nông pháo đã không còn nhiều đạn dược. Địch quân bây giờ chỉ còn lại một nửa số quân lúc trước, nhưng cũng là một vạn năm ngàn, muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng, pháo đạn không đủ để Tư Lược đoàn làm chổ dựa thì nhân lực nhất định sẽ có thương vong, cho nên Diệp Phong nghĩ tới một kế sách, quyết định trước hết rút lui rồi nói sau. Cũng như cái thủ cấp đầy máu của Bỉ Nhĩ, hắn cũng không có tâm tư mang theo, dù sao tên tướng quân này chết đi cũng sẽ dẫn phát chấn động. Lúc đó Thiên Vũ đế quốc nhất định sẽ để binh tướng kể lại hình dáng hung thủ, công lao cũng như thù hận với Thiên Vũ đế quốc đều sẽ đến của hắn. Ném hay không ném cũng không có gì khác biệt.

“Da hô...tránh ra...”

Thành viên Tư Lược đoàn đang cận chiến với địch nhân, vừa rồi thấy hình đáng lãnh khốc của đoàn trưởng đại nhân, đáy lòng đều có chút sợ hãi. Lúc này thấy hắn khôi phục thái độ bình thường, nhất thời phát ra một trận hoan hô, toàn bộ lập tức dưới chân bôi dầu chạy nhanh hết mức có thể.

Chú tạo trung đội cùng hương kì trung đội trên núi đều đem gia nông pháo thu vào không gian yêu đới, xoay người chạy xuống dưới sườn núi.

Chỉ có Phỉ Phỉ như cũ nhìn Diệp Phong toàn thân vấy máu đang tiến về phía bên này, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng còn nhớ bộ dạng dọa người của Diệp Phong lúc nãy, có chút sợ hãi!

“Ai, mỹ nữ, nhìn cái gì? Chưa thấy qua suất ca trên người dính máu à?” Diệp Phong nhanh chóng đến bên cạnh Phỉ Phỉ, thấy nàng sững sờ nhìn mình, bản mặt lưu manh còn đầy vết máu lộ ra một nét cười thú vị, chụp lấy bàn tay trái của nàng, nói một tiếng chạy nhanh, rồi hướng vào sườn núi bên kia chạy như điên.

“Bỉ Nhĩ tướng quân đã chết, tên ác ma đó giết Bỉ Nhĩ tướng quân, các huynh đệ báo thù cho Bỉ Nhĩ tướng quân a!!!” Tên kỵ sĩ bắt được đầu của Bỉ Nhĩ, vốn đang bị tuyệt chiêu của Diệp Phong khủng bố bỗng giật mình tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng của vị lãnh tụ thường ngày chết một cách bất minh, ngẩng đầu rơi lện phát ra một tiếng gầm phẫn nộ.

“Báo thù cho tướng quân!!” Bĩ Nhĩ thường ngày rất được lòng quân, bọn binh tướng thấy gã bị giết, tất cả đều kêu gào phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo hướng bọn Diệp Phong rút lui, thề sẽ đem bọn họ phân thây vạn đoạn!

Đáng tiếc, tốc độ rút lui của thành viên Tư Lược đoàn quá nhanh. Lôi đình trung đội vốn đang chạy bộ được Tinh Linh trung đội ra lên Quang minh bạch vũ điêu quắp lên không trung bay tiếp. Diệp Phong, Phỉ Phỉ cùng chú tạo trung đội và hương kì trung đội toàn bộ ngồi trên tấm lưng rộng rãi của các cự giải chiến sĩ, không bao lâu đã mất hút khỏi tầm mắt của binh tướng Thiên Vũ đế quốc.

## 102. Chương 102 - Kế Hoạch, Hợp Tác, Thích Khách Địa Đạo

Phía đông Khảm Đặc thành, doanh trại của Mạt La đế quốc đệ tứ quân đoàn, bên trong doanh trướng lớn của tướng quân, Cát Lôi Tư được quân y chữa trị đã tỉnh táo lại. Y và binh tướng trúng phải loại độc là Mê Hồn Túy, hít phải loại độc này lập tức đầu óc mỏi mệt dẫn đến hôn mê, nếu mà hít phải quá nhiều nếu không kịp chữa trị, có thể dẫn đến tử vong.

Thiên Vũ đế quôc đệ nhị quân đoàn tại phương bắc giao chiến một trận với một đạo quân lai lịch bất minh, binh tướng đem thi thể Bỉ Nhĩ thương tâm lui về doanh trại. Tình huống này không thể thoát khỏi thám tử của Mạt La đệ tứ quân đoàn. Khi bọn người Cát Lôi Tư biết tin tức này đều không hiểu được ai đã giúp họ giết chết Bỉ Nhĩ, khiến cho Thiên Vũ đế quốc đệ nhị quân đoàn phải toàn quân rút lui.

Mạt La đế quốc đệ tứ quân đoàn, bao gồm bốn tam giai Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn, ba tam giai tật phong xạ thủ đoàn, hai tam giai băng sương kiếm sĩ đoàn, một tam giai hòa hệ ma pháp sư đoàn. Đối với vấn đề có một đội quân thần bí, Cát Lôi Tư mặc dù chưa hiểu. Nhưng rõ ràng bây giờ địch quân không đủ lương thảo, tướng quân bị giết, đây là thời cơ phản kích cực tốt. Vì vậy y phái ra từ đệ nhất cho đến đệ tứ Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn, cùng với đệ nhất, đệ nhị tật phong xạ thủ đoàn đuổi theo truy kích địch nhân. Bản thân y vì chất độc vừa được giải, theo lời dặn dò của quân y không có đi theo tham gia truy kích.

Đại chiến kết thúc, bên ngoài cửa thành thi thể nằm la liệt cùng máu tươi chảy như dòng sông nhỏ, tất cả đều phải được xử lý. Sáu binh đoàn đã truy kích địch nhân, Cát Lôi Tư liền truyền lệnh cho bốn binh đoàn còn lại triển khai công tác xử lý các phương diện cần thiết. Ngoài ra động viên một số cư dân đến hỗ trợ, dụng sức suốt một đêm, đến rạng sáng hôm sau thì tất cả xử lý xong.

Cũng vào lúc sáng sớm, Cát Lôi Tư do đêm qua bị độc tố ảnh hưởng nên đầu có chút choáng váng, đang ngủ say trong trướng, binh lính lại đột nhiên đến báo cửa thành bắc xuất hiện một nhánh bộ đội cường hãn cực kì quái dị, đang tiến đến Khảm Đặc thành, khiến y nghi hoặc vội lên tường thành quan sát. Kết quả vừa nhìn xuống dưới, làm y cũng chấn động kinh ngạc, truyền lệnh cho chúng binh sĩ toàn thể cảnh giới!

Hai dặm phía bắc thành, thành viên Tư Lược đoàn toàn bộ với vũ trang, sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, tiến về hướng Khảm Đặc thành. Đi trước nhất chính là bốn trung đội kỵ sĩ Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, sa mạc cưỡi ma sủng, mặc trong kỵ trang bị bằng tinh thiết. Chú tạo trung đội, hương kì trung đội kéo theo gia nông pháo đang đi giữa cự giải trung đội và lôi đình trung đội. Cự nhân tiểu đội vác trên vai yểm nguyệt đao to lớn. Cùng với tinh linh trung đội bay trên không, hộ vệ cho Diệp đại đoàn trưởng ở phía sau ngồi trên cương thiết chiến xa, tại vị trí thao tác của pháo thủ gia nông pháo, tiêu sái tiến tới, nhìn qua rất là đẹp mắt.

“Tướng quân, thanh niên đang ngồi trên nóc của cái hộp cương thiết kia, hình như là cháu của tể tướng Lạc Khắc, Lôi Ân-Pháp Lôi Nhĩ. Năm ngoái hắn đã phụng mệnh tổ chức Hoàng Gia Tư Lược đoàn. Hắn chính là cầm thú nam tước nổi danh bại hoại nhất đế đô!” Tư Lược đoàn dần đần đến gần, đoàn trưởng của đệ nhất băng sương kiếm sĩ đoàn từng thấy qua cầm thú nam tước, nhận rõ tướng mạo của Diệp Phong, kinh ngạc bẩm báo cho Cát Lôi Tư. Gã có điểm không thể tin cầm thú nam tước lại xuất hiện nơi này.

Việc cầm thú nam tước tổ chức Tư Lược đoàn, quan quân các cấp cơ hồ đều biết. Với ánh mắt sắc bén của Cát Lôi Tư, cho dù thủ hạ không nói, y cũng đã thấy Diệp Phong dần dần đến sát, tự nhiên nhận ra đây là cầm thú nam tước nổi danh bại hoại nhất trong những tên bại hoại tại đế đô.

“Kỳ quái, nhánh bộ đội nhỏ này là Tư Lược doàn của Lôi Ân à?? Trên lưng cự giải chiến sĩ mang theo hình như là địa tinh hỏa pháo à? Chẳng lẽ hôm qua chính pháo thủ của hắn đã oanh tạc quân doanh của Thiên Vũ đế quốc? Bỉ Nhĩ cũng là do bọn hắn giết? Thật sự là quái lạ. Hắn từ nơi nào tìm được nhiều bộ đội cường hãn và địa tinh hỏa pháo như vậy a??”

Hôm qua Thiên Vũ đế quốc bị địa tinh hỏa pháo oanh tạc, quan quân của Mạt La đệ tứ quân đoàn sớm suy đoán cùng với thám tử điều tra đã biết có một đội quân thần bí trợ giúp họ. Bọn người đó sử dụng một loại hỏa khí của một nền văn minh đặc biệt, địa tinh hỏa pháo!

Lúc này đoàn trưởng của đệ nhị băng sương kiếm sĩ đoàn, nhìn bộ đội của Tư Lược đoàn nghi hoặc lẩm bẩm, lập tức khiến cho mấy người quan quân chung quanh nghi hoặc theo. Ai cũng nghĩ, khả năng là bộ đội của cầm thú nam tước đã oanh tạc quân doanh của Thiên Vũ đế quốc, giết chết Bỉ Nhĩ. Đồng thời ai cũng không thể tưởng tượng hắn từ đâu mà có được nhiều bộ hạ cường hãn và địa tinh hỏa pháo như vậy.

Hiện tại loại hỏa khí như địa tinh hỏa pháo cho dù cả nam bắc đại lục cùng hợp lại cũng sợ rằng chưa có được một trăm khẩu. Mà cho dù có thể tập hợp được nhưng do quá cũ nên cũng không thể sử dụng được.. Bởi thế quan quân mới có thể cho rằng pháo thủ của cầm thú nam tước đã oanh tạc quân doanh của Thiên Vũ đế quốc. Nếu không cũng không còn ai sở hữu nhiều địa tinh hỏa pháo như vậy!

Ma sủng có thuộc tính, binh khí cổ quái, bộ đội toàn chủng tộc phức tạp, địa tinh hỏa pháo, cái xe bằng cương thiết có gắn hỏa pháo. Cát Lôi Tư nhìn bộ đội của cầm thú nam tước trước mắt, trong lòng cũng có cảm giác có thể là hắn đã oanh tạc quân doanh của Thiên Vũ đế quốc, giải trừ nguy cơ cho bộ đội của mình. Bất quá hắn thật sự hảo tâm như vậy ư? Bằng số hỏa pháo của hắn thì oanh tạc quân doanh không có vấn đề, nhưng hắn giết Bỉ Nhĩ cũng sử dụng số bộ đội ít ỏi này sao? Tựa hồ khả năng không lớn a!

Cảnh giới trên tường thành là phần lớn xạ thủ, thấy tướng quân cùng những đại nhân thủ lĩnh đều nhận biết tiểu bộ đội kinh nhân ngoài thành, cũng không hạ mệnh lệnh công kích, liền lẳng lặng nhìn tiểu bộ đội đó tiến tới dưới thành, không có phóng tên ngăn cản.

“Này, Cát Lôi tư tướng quân, ông còn nhớ ta không?” Bộ đội Tư Lược đoàn thuận lợi không bị cản trở tiến tới dưới thành, Diệp Phong tiêu sái đứng lên tại chỗ ngồi thao tác của đối thủ, phất tay chào hỏi Cát Lôi Tư đang trên tường thành.

“Đương nhiên nhớ rõ, Lôi Ân nam tước hôm nay đến đây có việc gì không?” Nhìn nét mặt của Lôi Ân mà hôm qua có thể đã trợ giúp chính mình, Cát Lôi Tư dù cho không quen nhìn hắn vốn ngày thường làm nhiều điều ác, bất quá cũng vẫn rất khách khí với hắn.

“Ha ha, trước mặt ngươi quang minh cũng không cần phải nói dòng do. Với tài năng của Cát Lôi Tư tướng quân, nhìn bộ đội của ta, chắc không khó đoán ra hôm qua chính chúng ta oanh tạc quân doanh của Thiên Vũ đế quốc, giết chết Bỉ Nhĩ. Bây giờ Thiên Vũ đế quốc đệ nhị quân đoàn lương thảo không đủ, tướng quân bị giết, sĩ khí hạ thấp, hơn nữa thương vong rất nhiều, tốc độ hành quân sẽ chậm chạp, là thời cơ rất tốt để công kích bọn chúng. Bất quá Cát Lôi Tư tướng quân mặc dù đêm qua đã phái ra sáu binh đoàn truy kích, nhưng muốn làm bọn chúng tổn thất quá nặng thì chỉ sợ không dễ dàng. Lần này ta đến đây là có kế hoạch làm Thiên Vũ đế quốc đệ nhị quân đoàn hoàn toàn tan rã, muốn cùng Cát Lôi tư tướng quân hợp tác!”

Diệp Phong ngẩng đầu lên nói thẳng với Cát Lôi Tư trên tường thành, không có một chút thần thái khiêm tốn nào cả. Tên gia hỏa này đêm qua giết Bỉ Nhĩ xong rút lui, tránh thoát truy binh của Thiên Vũ đế quốc liền tại một nơi kín đáo bố trí Truyện Tống Trận, quay về trú địa bí mật. Hôm nay cho quân chủ lực đến bày trận thể hiện, ngoại trừ muốn quấy nhiễu mọi người, trọng yếu nhất chính là làm Cát Lôi Tư giật mình để y không dám khinh thị chính mình, nhằm có thể cùng thương lượng về thù lao của kế hoạch lớn!

“Kế hoạch làm tan rã triệt để Thiên Vũ đế quốc đệ nhị quân đoàn? Nhanh, mở cửa thành mời Lôi Ân nam tước vào thành!” Cát Lôi Tư nghe Diệp Phong nói xong, trong lòng cảm khái tên tiểu tử này một chút khiêm tốn cũng không biết nhưng đồng thời nghe hắn nói có kế hoạch làm hoàn toàn tan rã Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn, thập phần cảm thấy hứng thú.

Bởi vì Cát Lôi Tư hiểu rõ cho dù Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn dù đang sĩ khí hạ thấp, nhưng sáu binh đoàn y đã phái theo truy kích cũng không có khả năng làm bọn chúng tổn thất quá lớn được. Dù sao nơi đây cách biên giới Thiên Vũ đế quốc chỉ có ba bốn ngày đường. Nếu quả thật kế hoạch của cầm thú nam tước có thể làm tan rã hoàn toàn Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn thì y cũng muốn thử một phen. Thân là tướng quân trung thành với Mạt La đế quốc, có thể vì đế quốc làm thương tổn nặng địch nhân, y tuyệt đối nghĩa bất dung từ!

Diệp Phong thập phần hài lòng với phản ứng của Cát Lôi Tư. Cửa thành vừa mở, liền dẫn đầu thành viên Tư Lược đoàn uy phong bát diện tiến vào Khảm Đặc thành.

“Liệt Diễm tiêu phong mã, Quang Minh bạch vũ điêu, đại địa xuyên sơn giáp, tật phong cự lang, cương giáp phong ngưu. Lôi Ân nam tước, Tư Lược đoàn của người mặc dù nhân số không đông lắm, bất quá toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Chỉ là vật liệu chú tạo của binh khí cổ quái và trang bị hơi kém một chút!”

Cửa thành vốn không phải địa phương để bàn đại sự. Cát Lôi Tư tự mình dẫn Diệp Phong đã bước xuống chiến xa, đi đến quân doanh tại thành đông, cẩn thận quan sát thành viên Tư Lược đoàn và trang bị của họ ở cự li gần, không nhịn được mở miệng tán dương. Đồng thời đối với trọng trang khải giáp bằng thiết của họ có cảm giác không ổn.

“A a, Cát Lôi Tư đoàn trưởng quá khen rồi. Bộ đội của ta chỉ là một nhóm Tư Lược đoàn nhỏ nhoi thôi, không thể so bì với đệ tứ quân đoàn của ngài được.” Diệp Phong mỉm cười trả lời, cũng không trả lời vấn đề nghi vấn của Cát Lôi tư về khải giáp của Tư Lược đoàn thành viên, để y sau này biết được sẽ tự cảm khái vì chính mình không có mắt nhìn!

“Lôi Ân nam tước, có đều gì bất tiện không, nếu người nói cho ta biết người lấy từ nơi nào nhiều địa tinh hỏa pháo đến vậy?” Cát Lôi Tư nghe Diệp Phong nói xong, nhìn về phía gia nông pháo trên lưng cự giải chiến sĩ, tò mò hỏi.

“Không có gì bất tiện cả. Địa tinh hỏa pháo này là ta đào được trong một sơn động. Lúc đó chúng được niêm phong kín trong những chiếc rương. Ta còn tưởng rằng không thể sử dụng, không ngờ không chỉ có uy lực như trước mà tầm bắn còn xa hơn một ít so với lời đồn, ha ha...” Diệp Phong đi sóng vai với Cát Lôi Tư, thuận miệng nói láo, một chút đỏ mặt cũng không có.

Cát Lôi tư nghe vậy thoáng nhíu mày, trong lòng có chút không tin, nhưng cũng không thể hỏi thêm, thuận miệng cười to nói: “Lôi Ân nam tước thật là may mắn. Một trăm khẩu địa tinh hỏa pháo có tầm bắn xa hơn lời đồn. Nếu quân đội chính quy có hỏa khí bắn xa như vậy, vô luận là công thành hay thủ thành, khẳng định đều có ưu thế tuyệt đối. Được rồi, còn mấy cái hộp cương thiết có thể di động này dùng làm gì?”

“Ô, đây không phải là hộp cương thiết, gọi là cương thiết chiến xa, cũng là ta phát hiện trong sơn động.” Diệp Phong cười ha hả, đi theo hắn là Cát Lôi Tư đang không hiểu lắm, vừa đi vừa nói tiến vào quân doanh, đi vào nghị sự đại sảnh.

“Lôi Ân nam tước, nhanh nói cái kế hoạch làm tan rã Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn!” Cát Lôi tư mời Điệp Phong ngồi xuống, mở miệng biểu thái.

“Kỳ thật kế hoạch của ta rất đơn giản. Chỉ cần Cát Lôi Tư tướng quân ra lệnh cho sáu binh đoàn quay về toàn lực phối hợp thì...” Diệp Phong uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói, đem kế hoạch trong lòng nói cho Cát Lôi Tư.

“Ha ha, hay, hay, kết hoạch này thật không sai. Lôi Ân nam tước cao minh a. Ta lập tức cho người truyền lệnh đến sáu binh đoàn sẽ toàn lực phối hợp với kế hoạch của người!” Cát Lôi tư nghe xong kế hoạch của DIệp Phong, cảm thấy khả năng thành công rất lớn, vứt bỏ toàn bộ suy nghĩ trong lòng trước kia thấy hắn là kẻ vô năng, nhận ra phải coi trọng hắn, lúc này lộ ra thần sắc hưng phấn ha ha cười to, đang định gọi người đến truyền lệnh thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đất lở và tiếng kinh hô.

Sao lại thế này?

Diệp Phong và Cát Lôi Tư nghe thấy đều lộ ra thần sắc khó hiểu, bước ra khỏi doanh trướng. Chỉ thấy tại nơi tập trung của Tư Lược đoàn bộ đội, cái mông của Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc đã lún vào đất, bám theo là một mảnh đất lở.

“Tướng quân, dưới mặt đất quân doanh của chúng ta đã bị đào rất nhiều địa đạo!” Đoàn trưởng của đệ nhị băng sương kiếm sĩ đoàn, thấy tướng quân ra khỏi trướng, lập tức tiến lên bẩm báo.

“Địa đạo?! Ta hiểu rồi, thích khách của địch nhân đến ám sát quan quân chúng ta, khẳng định đều là theo địa đạo mà xuất nhập doanh địa. Thật sự giảo hoạt!” Cát Lôi Tư nhe vậy kinh hỉ tỉnh ngộ, đi tới nơi đất lở, nhìn xuống địa đạo phía dưới, một ít binh lính cũng đang dò xét bên trong.

“Ha ha ha, hôm nay Lôi Ân nam tước đến thật sự là đúng lúc, không chỉ thương thảo kế hoạch lớn mà cự nhân của ngươi cũng thuận tiện giúp ta hóa giải sự tình phiền não nhất trong mấy ngày qua!” Cát Lôi tư cao hứng vỗ vỗ vai Diệp Phong, ha hả cười to.

“Ha ha, quả thật rất đúng lúc. Không có sức nặng của Kì Lạp Tư cự nhân ngồi lên, địa đạo này thật sự không dễ phát hiện!” Diệp Phong xem xét địa đạo, cùng với Lôi Nặc đã đứng dậy gãi đầu tỏ vẻ thú vị, lộ ra thần sắc buồn cười, suy nghĩ rồi nói: “Xem ra Thiên Vũ đế quốc gần đây có không ít kỳ nhân dị sĩ. Đầu tiên là hắc ưng nhân đánh lén Cát Lôi Tư tướng quân. Hiện tại xuất hiện cao thủ đào địa đạo. Ha ha, không biết bọn chúng còn người biết làm gì nữa...”

“Đúng vậy, Thiên Vũ đế quốc lần này có thể nói đã tung vốn ngầm ra để công hạ tỉnh tây bắc. Trận đánh này còn có thể đánh!” Cát Lôi Tư gật đầu cảm khái, phần phó cho đoàn trưởng của đệ nhị băng sương kiếm sĩ đoàn phóng tín điểu thông báo cho Phí Đức tướng quân. Bây giờ đã biết phương thức xuất nhập doanh địa của địch nhân, chắc chắn có thể hoàn toàn phá giải kế hoạch của bọn chúng. Cát Lôi Tư trong lòng thật sự cao hứng.

“Thật sự muốn nhìn xem cao thủ đào hang của Thiên Vũ đế quốc là ai, hắc hắc...” Diệp Phong khá hứng thú với những người tài chuyên âm thầm làm chuyện xấu của Thiên Vũ đế quốc, theo Cát Lôi Tư xem xét địa đạo một hồi, trở về nghị sự đại trướng thương nghị một lúc nữa. Hắn không nhận lời ở lại để Cát Lôi Tư khoản đãi, dẫn thành viên Tư Lược đoàn rời khỏi Khảm Đặc thành.

Tại một khu vực tập trung nhiều đồi núi phía bắc Khảm Đặc thành, nơi này là địa phương bố trí Truyện Tống Trận của Tư Lược đoàn. Diệp Phong theo kế hoạch ra lệnh cho tinh linh trung đội đuổi theo Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn, nhắc nhở qua một chút mười thành viên của tuần tra tiểu đội chú ý cảnh giới, rồi đem theo số thành viên còn lại thông qua Truyện Tống Trận, quay về trú địa bí mật.

“Lôi Ân, thế nào rồi, Cát Lôi Tư tướng quân có hợp tác với chúng ta không?” Tĩnh Hương thập phần quan tâm về tình huống chiến trận của đế quốc. Từ khi tình lang đi tìm Cát Lôi Tư tướng quân để hợp tác, nàng một mực đứng tại công chúng đại sảnh chờ tình lang quay về. Bởi thế khi tình lang vừa ra khỏi Truyện Tống Trận, nàng lập tức cùng Lộ Lộ, Mộng Hinh, U Nguyệt Nhi, Phỉ Phỉ tứ nữ tiến tới đón.

“Đương nhiên, có thể làm một mẻ lớn khiến Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn hoàn toàn tan rã, Cát Lôi Tư có thể nào không đáp ứng hợp tác? Công lao đó so ra không nhỏ hơn việc giết Bỉ Nhĩ a!” Diệp Phong cười nói, vung tay ôm Tĩnh Hương sát vào lòng, vuốt ve ngọc đồn tròn trịa xinh đẹp, trước ngực là cự nhũ đầy đặn săn chắc đang ma sát, vừa hưởng thụ nhục cảm vừa nảy ra ý niệm xấu xa muốn thưởng ngoạn cự nhũ của nàng trong đầu. Rồi hắn nhìn bên cạnh là thành viên Tư Lược đoàn đang tiến nhập đại sảnh cùng với Lộ Lộ tứ nữ, tên gia hỏa này sắc mị mị kề bên tai Tĩnh Hương nhỏ giọng phôi tiếu: “Lão bà, lần này sau khi ta giúp Mạt La đế quốc đánh tan Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn, nàng có phải nên tưởng thưởng cho ta cái gì đó không?”

“Chàng đó, vì quốc gia ra sức mà cũng muốn tưởng thưởng!” Tĩnh hương nhìn bộ dạng sắc mị mị của Diệp Phong, không hảo khí nhéo vào lưng hắn một cái, nhẹ giọng kiều sân, “Coi như chia sẻ một phần khổ cực khi chàng đi đánh trận, muốn thưởng cái gì thì nói đi!”

“Hắc hắc, ta muốn nàng dùng cái này để...” Diệp trên mặt cười xấu nhìn chằm chằm vào cự nhũ của Tĩnh Hương, bên tai nàng nói ra ý nghĩ hoang đường làm nàng mặt hồng tai đỏ, làm nàng tức giận đến không nhịn được phải mắng khẽ hắn không đàng hoàng rồi đánh liên tiếp vào ngực hắn.

## 103. Chương 103 - Lạc Thạch Kế, Kì Đãi Lĩnh Thưởng

Bá Ni Nhĩ sơn đạo nằm ở tỉnh tây bắc Mạt La đế quốc, phía bắc biên cảnh là giải đất trung tâm của Bá Ni Nhĩ sơn mạch. Đây là con đường tắt nhanh nhất để từ Khảm Đặc thành đi về phía bắc tiến nhập vào Thiên Vũ đế quốc. Địa thế cực kỳ hiểm trở, vách núi hai bên sơn đạo cao đến vài trăm thước, chiều rộng so sánh với chiều dài của sơn đạo thì cực kỳ chênh lệch, nơi hẹp nhất chỉ có thể cho tám người sóng vai đi. Chiều dài thì cơ hồ xuyên qua cả sơn mạch này.

Lúc giữa trưa, bầu trời trong sáng, ngàn dặm không mây. Đệ nhị quân đoàn của Thiên Vũ đế quốc đang rút lụi, do đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn vốn bị thương vong năng nhất dẫn đầu, giống như một con rồng dài quanh co, hành quân giữa Bá Ni Nhĩ sơn đạo hẹp và dài.

Bỉ Nhĩ tướng quân tử trận, mười tên đoàn trưởng binh đoàn của Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn trải qua thương nghị, nghĩ đến đệ tam, đệ tứ quân đoàn ở hai phía đông tây cự ly quá xa, lương thảo không đủ lại có truy binh của Mạt La đế quốc ở phía sau đuổi tới. Vì để tránh tổn thất quá nhiều, họ đành phải thả tín điểu báo cho Bỉ Luân - Ba Lạc Khắc nguyên soái, dẫn toàn đội chạy đến Bá Ni Nhĩ sơn đạo, quyết định đi qua con đường tắt ngắn nhất này, nhanh chóng tiển vào bên trong lãnh thổ của Thiên Vũ đế quốc, bổ sung xe chở lương thảo, chờ đợi nguyên soái định đoạt!

“Mẹ nó, thật sự càng nghĩ càng tức giận, vốn ám sát bộ đội đã hạ độc làm Cát Lôi Tư ngã gục. Thắng lợi của đại quân chúng ta đã ở trước mắt. Không ngờ giữa lúc đó lại xuất hiện tên hỗn đản đáng chết kia, hại chết Bỉ Nhĩ tướng quân, khiến cho chúng ta bây giờ không thể đánh hạ Khảm Đặc thành mà còn bị địch binh truy kích!”

Dẫn đầu bộ hạ đi phía sau đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn là đoàn trưởng của đệ nhất cuồng sa kiếm sĩ đoàn, là một gã trung niên tóc đỏ, Khâu Nặc - Cách Lạp. Hắn nghĩ đến tên hỗn đản giết chết Bỉ Nhĩ tướng quân, thở dài oán hận, hận không thể đem tên hỗn đản có vẻ mặt lưu manh kia róc gân xẻ thịt.

“Ai, huynh đệ, dừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ chỉ cần thoát khỏi truy binh của Mạt La đế quốc một cách nhanh nhất. Quay về lãnh thổ nước mình, mới có thể chỉnh đốn cờ trống rồi báo thù cho Bỉ Nhĩ tướng quân. Cũng may hôm qua truy binh của Mạt La đế quốc đã giảm bớt chỉ còn lại khoảng ba phần. Bây giờ khoảng cách đến biên giới cũng không còn xa, loại cuộc sống chịu đựng trên trên lưng ngựa này sẽ sớm là quá khứ.”

Đi theo sau đệ nhất cuồng sa kiếm sĩ đoàn vốn là đoàn trưởng của đệ nhị cuồng sa kiếm sĩ đoàn, là trung niên tóc xanh Bác Cách - Khố Lôi. Bởi vì thâm tình phiền não, tiến tới sóng vai cùng lão hữu Khâu Nặc trò chuyện, nghe lão hữu nói, chỉ đi theo lắc đầu thở dài.

“Hừ, đám hỗn đản truy binh của Mạt La đế quốc cũng khả dĩ xem được, truy đuổi chúng ta hai ngày rồi cũng dần dần rút lui. Nếu không phải lương thảo không đủ, số bị thương quá nhiều, ta con mẹ nó thật muốn để cho đám hỗn đản kia nhìn một chút nhan sắc!” Khâu Nặc nghiến răng nghiến lợi hừ nhẹ.

Lúc này đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn phía trước, do đoàn trưởng dẫn đầu, tăng tốc tiến ra Bá Ni Nhĩ sơn đạo. Bác Cách thấy tình huống này, đang muốn thúc giục Khâu Nặc, thì đột nhiên hai bên trái phải cửa ra sơn đạo chạy ra một đám kỵ sĩ cổ quái cưỡi ma sủng, mặc thiết chế trọng trang khải giáp.

“Ân? Đây là đám hỗn đản đã hại chết Bỉ Nhĩ tướng quân, tốt lắm, đang lo tìm không được bọn chúng, thế nhưng lại tự tìm đến cửa. Hôm nay lão tử báo thù cho Bỉ Nhĩ tướng quân!” Khâu Nặc đã thấy đám kỵ sĩ cổ quái mà hắn không thể quên phía trước, hai mắt tràn ngập hận ý. Mở miệng gầm lên, kêu gọi thuộc hạ cuồng sa kiếm sĩ, đẫn đầu phóng về phía đối phương.

“Khâu Nặc, không nên xúc động. Tình huống không đúng, địa hình sơn đạo bất lợi đối với chúng ta.. Trước tiên đừng vội báo thù, ra khỏi sơn đạo lại...” Bác Cách thấy địch nhân đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến địa hình sơn đạo bất lợi với quân ta, mở miệng định nhắc nhở Khâu Nặc. Trên đỉnh của sơn đạo đột nhiên có rất nhiều tảng đá được ném xuống.

“Thiên nột, địch nhân có mai phục, chúng ta bị trúng mai phục rồi...a...”

Những tảng đá ném từ trên đỉnh sơn đạo xuống đều không nhỏ, hơn nữa diện tích cơ hồ bao trùm cả sơn đạo. Ngoại trừ đệ nhất tật phong kỵ sĩ đoàn đã ra khỏi sơn đạo trước nhất, cùng với đệ nhị cực điện xạ thủ đoàn đi sau cùng nên còn nửa số thành viên chưa tiến vào sơn đạo, còn lại binh tướng bên trong sơn đạo đều bị đá lớn từ trên trời lao xuống đập trúng, truyền ra liên tiếp tiếng kinh hô cùng tiếng kêu rên!

“Giết...”

Một trận tiếng “giết” bùng lên, từ hai bên trái phải đỉnh núi tại cửa ra phía bắc của sơn đạo, phía sau những kỵ sĩ cổ quái, lại có mấy ngàn xạ thủ của Mạt La đế quốc, bắn tên dày đặc vào đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn đang muốn tấn công những cổ quái kỵ sĩ.

“Tốt, kế hoạch thuận lợi, toàn thể hành động!” Bên trái cửa ra phía bắc sơn đạo, Diệp Phong dẫn số thành viên còn lại của Tư Lược đoàn, từ nơi ẩn nấp lao ra, mở miệng hạ lệnh.

Lôi đình trung đội, cự giải trung đội, cự nhân tiểu đội nghe xong mệnh lệnh của đoàn trưởng đại nhân, lậo tức chạy đến trợ giúp Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, đại địa bốn trung đội cản đường.

Mai phục tại một khu vực cao của dãy núi, chú tạo trung đội và hương kì trung đội nhắm chuẩn gia nông pháo vào địch nhân trong sơn đạo, đồng loạt hướng về phía địch nhân trong sơn đạo triển khai oanh tạc mãnh liệt.

“Con mẹ nó, là tên hỗn đản hại chết Bỉ Nhĩ tướng quân...” Đoàn trưởng của đệ tam tật phong kiếm sĩ đoàn, nhìn đồng bọn đang bị đá lớn vô tình đập trúng, cùng với hung thủ hại, chết Bỉ Nhĩ tướng quân, và xạ thủ của Mạt La đế quốc xuất hiện chung quanh, bi phẫn mỡ miệng mắng lớn.

“Cáp Địch, các ngươi mau ra khỏi Bá Ni Nhĩ sơn mạch. Nếu chúng ta ra không được, ngươi nhất định phải nhớ rõ hình dáng của tên hỗn đản hại chết Bỉ Nhĩ tướng quân, để cho nguyên soái giúp mọi người báo thù!” Khâu Nặc đang né tránh đá lớn rơi xuống trong sơn đạo, thấy được bên ngoài đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn đang bị xạ thủ của Mạt La đế quốc dùng mưa tên công kích, tuyệt vọng hét lớn với đoàn trưởng Cáp Địch của đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn.

Đáng giận... Cáp Địch nghe Khâu Nặc hô hoán, biết rằng bằng vào chính mình và bộ hạ thì căn bản là không thể dưới mưa tên dày đặc đang công kích, gây được uy hiếp gì cho bộ đội đang chắn đường của địch nhân. Vì vậy để không lãng phí vô ích sinh mạng của bộ hạ, gã đành phải ra lệnh cho bọn bộ hạ đang bị mưa tên công kích, lui về phương bắc.

Xạ thủ của Mạt La đế quốc thấy kỵ sĩ của địch quân lui lại, lập tức truy đuổi bắn theo, không có một chút ý buông tha bọn chúng.

Diệp Phong lấy cây Thanh sảng tiêu hồn, từ từ đi đến nơi thành viên Tư Lược đoàn đang chặn đường, nhìn cảnh những tảng đá liên tiếp lao xuống địch binh, lại thấy trước mặt từng lớp từng lớp địch binh bị đá đập chết gục xuống, lộ ra nụ cười thắng lợi.

Tên gia hỏa này vốn sau khi giết chết Bỉ Nhĩ, liền quyết định đi tìm Cát Lôi Tư liên hợp truy kích Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn. Nhưng sau khi hắn phát hiện phương hướng hành quân của đệ nhị quân đoàn thì đoán được chúng muốn thông qua Bá Ni Nhĩ sơn đạo để quay về Thiên Vũ đế quốc, liền thay đổi kế hoạch chuẩn bị dùng một chiêu số hoàn mỹ đến tiêu diệt bọn người kính cung chi điểu (bị dọa cho sợ) đang nóng lòng muốn quay về nước.

Sáu binh đoàn của Mạt La đệ tứ quân đoàn được Cát Lôi Tư phái ra, nhận được mệnh lệnh của Cát Lôi Tư phối hợp hành động với Tư Lược đoàn. Dựa theo kế hoạch của Diệp Phong, trước nhất, đệ nhất, đệ nhị Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn tiếp tục truy kích địch nhân. Đệ tam, đệ tứ Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn cùng đệ nhất, đệ nhị tật phong xạ thủ đoàn chia binh hai đường từ hai phía đông tây của địch quân chạy trước đến Bá Ni Nhĩ sơn mạch, tại đỉnh của Bá Ni Nhĩ sơn đạo chuẩn bị những tảng đá lớn phục kích địch nhân, theo mệnh lệnh thống nhất công kích.

Thiên Vũ đệ nhị quân đoàn mặc dù đại bại rút lui, nhưng tính cả thương binh thì vẫn có hơn sáu vạn binh lính như trước. Bá Ni Nhĩ sơn đạo tuy dài nhưng cũng không thể dung nạp hết số binh tướng này thông hành nam bắc được. Bởi thế kế hoạch của Diệp Phong là trước tiên buông tha cho đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn thuận lợi thông qua sơn đạo, rồi tiếp đó cho đệ nhất, đệ nhị tật phong xạ thủ đoàn của Mạt La đệ tứ quân đoàn phái ra ba đại đội xạ thủ truy kích bọn kỵ sĩ này.

Sáu trung đội Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, đại địa, cự giải cùng cự nhân tiểu đội của Tư Lược đoàn, phụ trách chặn đứng cửa ra phía bắc. Tinh linh trung đội phụ trách thông báo tình hình chiến trận và truyền lệnh. Chú tạo trung đội và hương kì trung đội phụ trách thi triển pháo kích vào địch nhân trong sơn đạo.

Bây giờ cả kế hoạch của Diệp Phong đều vận hành thành công, Thiên Vũ đệ nhĩ quân đoàn nóng lòng về nước đã hoàn toàn lọt vào cái bẫy của hắn tại Bá Ni Nhĩ sơn đạo!

Đá lớn vô tình rơi như mưa, pháo đạn đoạt mệnh bắn tàn bạo. Binh tướng phía trước của Thiên Vũ quân đoàn hoàn toàn không thể chịu đựng đá lớn và pháo đạn để đột phá lối ra, đã bị Tư Lược đoàn thành viên chặn đứng, chỉ đành phải chịu đựng vận mệnh vô tình thảm tử. Người phía sau còn thảm hơn, vốn tưởng rắng có thể lùi ra khỏi sơn đạo, kết quả thì đệ nhất, đệ nhị Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn của Mạt La đế quốc vốn đang truy kích phía sau chúng, theo đúng kế hoạch cũng đã chém giết tới nơi, hoàn toàn ngăn chặn lối ra cả hai phía nam bắc.

“Ngươi là tên hỗn đản ti bỉ, ngang nhiên dùng thứ quỷ kế vô tình này, ta liều mạng với ngươi!!!” Khâu Nặc tính khí táo bạo, nhìn binh lính lần lượt ngã xuống trước mặt, trong lòng bí thống vạn phần, nhìn ở lối ra chính là tên hỗn đản có võ công siêu cấp cường hãn đã hại chết Bĩ Nhĩ tướng quân, vung kiếm tránh né tảng đá lớn phía trên, liều mạng lao tới hắn.

“Buồn cười, là một quân nhân mà ngươi lại cho rằng dùng kế sách đối phó địch nhân là hành vi ti bỉ? Chẳng lẽ ngươi có kế hoạch tiêu diệt địch nhân thuận lợi mà lại không dùng, ngược lại để cho binh lính của mình đi liều mạng với địch nhân à?” Diệp Phong khoanh tay trước ngực, thở ra một hơi khói nhìn Khâu Nặc đang phóng về phía hắn, khinh thường cười khẽ.

“A...ta phải giết ngươi...” Khâu Nặc thân là binh đoàn đoàn trưởng, há có thể không biết đạo lý đó, nhưng trước mắt gã là binh lính của gã chết thảm, lại thêm bộ dạng đắc ý của cừu nhân, tức giận đến đầu óc hỗn loạn, một lòng muốn giết địch nhân báo thù cho Bỉ Nhĩ tướng quân, cũng như báo thù cho các binh sĩ!

“Ngu ngốc, loại tiểu nhân vật như ngươi không có tư cách khiêu chiến Lôi Ân đoàn trưởng, đi chết đi!” Lôi Nặc cùng mười tên Kì Lạp Tư cự nhân còn lại, khinh thường nhìn Khâu Nặc đang vung kiếm lao tới. Sau khi gã đi vào phạm vị công kích, mười một thanh cự hình yểm nguyệt đao mang theo kình phong cường hoành vô bì, trực tiếp đem Khâu Nặc vốn chỉ có thực lực lục giai cuồng sa kiếm sĩ, phân thây tại chỗ!

“Tên gia hỏa này dù giận đến phát ngốc, bất quá cũng coi như là một hán tử cứng rắn. Lôi Nặc, các ngươi ra tay quá tàn nhẫn, ít nhất cũng nên cho hắn toàn thây a!” Diệp Phong nghiêng đầu nhếch mép nhìn Khâu Nặc bị phân thây, quay đầu nói với Lôi Nặc, tên giá hỏa nói thế chỉ thuần túy là mỉa mai chứ chẳng xót thương gì, làm cho Lôi Nặc cùng các cự nhân chẳng biết nói sao!

Trên đỉnh sơn đạo, các binh tướng của Mạt La đế quốc đang tích cực ném đá lớn xuống dưới. Phía nam sơn đạo, hai Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn cũng đã khóa chết lối ra, làm địch nhân chỉ có thể ở trong sơn đạo chịu đựng đá lớn rơi xuống đập trúng, phát ra từng hồi tiếng kêu la!

Như thế, dưới sự công kích của vô tình tảng đá lớn và đoạt mệnh pháo đạn, bọn binh tướng của Thiên Vũ đế quốc không chỗ tránh né, cũng vô pháp phá vây. Cuối cùng, ngoài một ngàn người của đệ tam tật phong kỵ sĩ đoàn chạy thoát khỏi sự truy sát của xạ thủ, còn lại toàn bộ binh tướng của Thiên Vũ đế quốc, dưới sự phối hợp giữa Tư Lược đoàn và sáu binh đoàn của Mạt La đệ tứ quân đoàn, đều chôn thây trong Bá Ni Nhĩ sơn đạo. Nhưng sáu binh đoàn của Mạt La đệ tứ quân đoàn cũng có hơn năm ngàn người chết trận.

Tư Lược đoàn thành viên lần này phụ trách bịt kín lối ra phía bắc. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng số địch binh có thể xông tới gần họ không nhiều lắm. Bởi vậy khi chấm dứt chiến đấu, bọn hỗn cầu này vẫn sung mãn thể lực. Toàn bộ theo lệnh Diệp Phong tiến vào sơn đạo, cậy vào việc sở hữu không gian trang bị, liều mạng thu thập vũ khí và khải giáp bằng cương thiết của đối phương.

Ha, gần đây vận khí của lão tử thật tốt, giết Bỉ Nhĩ lại tiêu diệt nhiều địch binh như vậy, trở lại đế đô sẽ được bệ hạ thưởng cái gì tốt đây...Diệp phong hai mắt nhìn Tư Lược đoàn thành viên đang thu gom chiến lợi phẩm, khoanh tay trước ngực, ý dâm đang nghĩ trong cái đầu lệch lạc của hắn đầy sảng khoái...

## 104. Chương 104 - Phong Hậu Thưởng Tứ Dữ Dâm Đãng Tưởng Lệ

“Tên Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ đáng hận. Trẫm nhất định sẽ đem ngươi băm vằm thành trăm mảnh!” Tại thư phòng của quốc vương ở Thiên Vũ đế quốc, bệ hạ Bàng Kì biết được tình hình chiến sự ở phương nam, đang tức giận đi tới đi lui gần cái bàn, rồi nhìn Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư đang đứng một bên không nói gì, nhíu mà hỏi: “Giáo hoàng bệ hạ, hôm nay đệ nhị quân đoàn của trẫm bị tiêu diệt hoàn toàn. Bộ đội ám sát cũng bị phát hiện, không thể tiếp tục ám sát trong tối được nữa. Vậy chúng ta tiếp theo sẽ tiến hành như thế nào?”

Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư không ở hình dạng của đọa lạc thiên sứ, mà ở hình dạng của tinh linh, đang ngồi trên cái ghế cạnh bàng, sắc mặt trầm ngâm, rồi khuyên: “Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ cùng địa tinh hỏa pháo xuất hiện, quả thật là việc ngoài ý muốn. Bất quá quốc vương bệ hạ không nên lo lắng, ta đã có biện pháp đối phó với hắn. Đừng quên chúng ta có một con cờ bên cạnh Lao Nhĩ bệ hạ, mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới!”

Bàng Kì bệ hạ nghe vậy liên dừng lại, suy nghĩ, rồi đối diện Tắc Tư nói: “Nếu mọi việc đúng như sắp xếp thì tốt rồi. Nếu có thể giáo hoàng bệ hạ diệt trừ luôn cái tên Lôi Ân – Pháp Nhĩ Lôi. Hắn thật sự giảo hoạt. Nếu hắn toàn lực dùng địa tinh hỏa pháo cùng pháo đạn giúp Mạt La đế quốc, quân đội của trẫm rất khó ngăn cản. Đến lúc đó sợ rằng không chỉ việc lấy tỉnh tây bắt thất bại, mà còn có thể bị Mạt La đế quốc phản công!”

“Quốc vương bệ hạ yên tâm. Ta sẽ nhanh chóng giao hắn cho người bằm hắn thành vạn mảnh!” Tắc Tư mỉm cười ứng thanh, nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng. Lão không nghĩ ra được Lôi Ân lấy địa tinh hỏa pháo từ đâu, cùng với nhiều tiểu đội chủng tộc mạnh mẽ khác, lại có thêm Truyện Tống Trận trợ lực, muốn giết hắn không phải là điều dễ dàng.

Có điều là Tắc Tư không thể kể cho Bàng Kì nghe về việc Lôi Ân có Truyện Tống Trận. Bởi vì nếu để quốc vương bệ hạ này biết Lôi Ân có Truyền Tống Trận, y khẳng định sẽ càng thêm lo lắng về tình hình chiến sự ở phía nam, có lẽ sẽ rút binh ngưng chiến. Như thế Tắc Tư không thể đạt được những gì lão muốn. Chỉ có thể tìm cách diệt trừ tên Lôi Ân này càng sớm càng tốt!

Cùng ngày, tại chiến trường ở Bá Ni Nhĩ sơn đạo, đình bộ và hậu bộ của đệ tứ quân đoàn trong sáu binh đoàn của Mạt La đế quốc đang tính toán tổn thấy, rồi mệt mỏi đi vào trong sơn đạo. Một nữa trang bị của địch nhân, đã bị Tư Lược đoàn chơi lưu manh lấy đi. Sáu vị binh đoàn trưởng ngay từ đầu bội phục kế hoạch lần này của cầm thú nam tước, không có chú ý điểm này. Bọn chúng đợi cho cầm thú nam tước nói vài câu rồi dẫn Tư Lược đoàn rời về phía sau, thì sẽ dọn dẹp chiến trường, liền phát hiện thiếu mất một nửa trang bị và vũ khí của địch nhân. Bọn họ không hiểu tại sao lại như thế, lúc thành viên Tư Lược đoàn rời đi chỉ lấy có một ít chiến lợi phẩm thôi, sao giờ thành ra mất hết một nửa?

Từ khi đệ tứ quân đoàn của Cát Lôi Tư phát hiện phương thức ám sát của thích khách Thiên Vũ đế quốc, các tướng quân dưới quyền Phí Đức tướng quân ở ba mặt trận lớn còn lại nhận được thông tri, cũng toàn bộ triển khai hệ thống phòng ngự, và phát hiện ra một loạt hắc thử nhân, thích khách của địch nhân. Đáng tiếc không thể bắt được bọn chúng. Tuy nhiên đã biết rõ hành động ám sát của địch quân, trong lòng cũng trừ được một mối lo lớn, bọn tướng lãnh Phí Đức cũng rất vui mừng.

Đệ tứ quân đoàn của Mạt La đế quốc chỉ một trận đã đánh tan đệ nhị quân đoàn Thiên Vũ đế quốc. Đại sự kiện này đã được truyền khắp nam bắc đại lục. Mọi người đang bàn luận, ai đã lập kế hoạch cho Mạt La đệ tứ quân đoàn. Bởi vì Cát Lôi Tư là một tướng hữu dũng vô mưu, nói y nghĩ ra hảo kế này, cơ bản là không có khả năng…..

Đang lúc hoàng hôn, trong khi Bàng Kì và Tắc Tư gặp phiền não, tại đại điện trong hoàng cung của Mạt La đế quốc, đương kim Lao Nhĩ bệ hạ đang ở ngoài đợi Lôi Ân quay về. Trong lòng ông quả thực vui như hoa nở rộ, nằm mơ cũng không nghĩ tới Lôi Ân sẽ cho ông sự ngạc nhiên lớn như vậy, lại còn lập một chiến công lớn!

Một trăm cây địa tinh hỏa pháo tầm trung như đồn đãi, đang là một sự hấp dẫn rất lớn a. Cho dù Lao Nhĩ bệ hạ có cả Mạt La đế quốc, nhưng khi biết Lôi Ân có một trăm cây địa tinh hỏa pháo, cũng phải động tâm. Tuy vậy, ông thân là một quốc vương của một quốc, không có khả năng đánh mất uy nghiêm, dùng quyền lực mà tước đoạt vật của thần tử. Như thế nếu truyền ra ngoài, dù đã trôi qua một ngàn năm, sợ rằng ông cũng sẽ bị mọi người cười chê cả đời. Thân là quốc vương, ông hoàn toàn có thể dùng cách thức khác, công nhận hỏa pháo bộ đội của Lôi Ân là quân đội chính qui!

Dưới đại diện, mọi người hai bên đều đang chờ đợi. Lạc Khắc tể tướng và Uy Nhĩ nguyên soái, đứng đầu hai nhóm văn võ quan viên, nhìn thần sắc cao hứng của Lao Nhĩ bị hạ, trong lòng đều tự nảy sinh tâm tư bất đồng.

Lạc Khắc tể tướng bởi vì đứa cháu lập được chiến công hiển hách, làm rạng danh cho gia tộc, cho nên rất cao hứng. Bọn người trong đảng phái mà lão đứng đầu cũng rất cao hứng, thầm nghĩ sau này bọn võ quan hỗn đản kia rốt cuộc cũng không đem mấy cái chiến công ra dù dọa nữa!

Trái ngược với Lạc Khắc đang cao hứng, Uy Nhĩ nguyên soái thì cực độ buồn bực. Lão không thể tưởng tượng được Tư Lược đoàn của Lôi Ân không chỉ ngày càng nhiều tinh anh, mà ngày càng được trang bị tốt hơn. Dựa vào số địa tinh hỏa pháo, nếu hắn cố gắng phát triển nó, thì cái chức nguyên soái ở Mạt La đế quốc, căn bản không còn do thành viên Chiêm Mỗ Tư gia tộc của lão đảm nhận!

“Bệ hạ, Lôi Ân nam tước đã đến!” Tiếng thị về báo lại vang lên. Lao Nhĩ bệ hạ đang cao hứng nghe vậy lập tức thông tri cho Lôi Ân tiến vào đại điện.

“Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ tham kiến bệ hạ!” Diệp Phong với một bộ y phục toàn đen, cùng cái áo choàng cũng màu đen, trên mặt đầy xuân phong tiến vào đại điện, hướng Lao Nhĩ bệ hạ mà thi lễ.

“Ha ha ha, Lôi Ân nam tước, khanh rốt cục đã trở về, chuyến đi nhất định cực khổ phải không? Lần này khanh đã lập được đại công hiển hách cho Mạt La đế quốc chúng ta rồi!” Lao Nhĩ bệ hạ nhìn Diệp Phong đang quỳ, hân hoan cười to.

Hắc hắc, khổ cực à, lão tử ở nhà có đặt Truyện Tống Trận, chỉ một chút công phu là có thể từ biên giới quay về đây. Diệp Phong nghe Lao Nhĩ bệ hạ cười nói xong, trong lòng đắc ý cười thầm, còn bên ngoài tỏ vẻ chân thật mà nói: “Bệ hạ đã quá khen, thần lập được chiến công lớn như vậy, nếu không được sự trơ giúp của Các Lôi Tư tướng quân và chúng binh tướng của đệ tứ quân đoàn!”

Lao Nhĩ bệ hạ đã sớm nhận được tin báo từ Cát Lôi Tư tướng quân mà biết được sự tình, nghe Diệp Phong nói xong, gật đầu tán thưởng: “Nói cho cùng bọn người Cát Lôi Tư cũng có công lao, tuy nhiên khanh là người bày ra kế sách này cho nên có công lao lớn nhất, cũng không cần tiếp tục phải khiêm nhường nữa.” Vừa nói, Lao Nhĩ bệ hạ nghĩ đến vấn đề giao quyền sử dụng địa tinh hỏa pháo cho quân đội. Đầu tiên ông chánh sắc khen thưởng Diệp Phong: “Lần này khanh vì đế quốc mà lập được chiến công hiển hách, trẫm quyết định miễn khoảng tiền đóng của Tư Lược đoàn trong năm nay, cấp cho khanh vùng đất phì nhiêu Tinh Quang bình nguyên, nằm phía trong dãy vùng ven biển ở tỉnh đông bắc, làm lãnh địa!”

“Tạ ân điển của bệ hạ!”

Diệp Phong nghe quốc vương nói xong, trong lòng rất mừng, lập tức vui vẻ tạ ơn. Bởi vì hắn đáp ứng với Tĩnh Hương rằng, ngày sau sẽ dùng hai tầng thu nhập của Tư Lược đoàn mà chuyển cho quốc vương. Tính về thu nhập cùng chiến lợi phẩm của Tư Lược đoàn năm nay, nếu mà hắn muốn chuyển cho quốc vương bằng kim tệ, phỏng chừng tất cả kim tệ tích trữ của hắn cũng không đủ một nửa. Cho nên quốc vương miễn cái này trong năm nay, xem như đã giúp hắn rất nhiều.

Vùng đất gần ven biển tỉnh đông bắc cũng rất phì nhiêu, có thể làm trú địa mặt ngoài của Tư Lược đoàn. Ở đấy cũng có lợi cho cự giải chiến sĩ hoạt động trên biển, lại cách khu bọn ma thú tụ tập không xa lắm, có thể tùy thời gian mà để tinh linh trung đội đi săn chúng mà lấy thu nhập. Tóm lại có trú địa mặt ngoài này, đối với hắn có rất nhiều điều có lợi. Tuy nhiên trước khi kiến lập trú địa bên ngoài, việc đầu tiên hắn phải làm là vấn đề cảnh giới thật chặt chẽ, nếu không thì hoạt động của trú địa mặt ngoài này khẳng định không gạt được cừu nhân. Ân? Nói cái này cũng là cơ hột tốt để tiêu diệt cừu nhân….. hắc hắc…...

Lao Nhĩ nhìn Diệp Phong đang mừng rỡ, rồi nói ra mục đích lớn nhất của mình: “Lôi Ân, địa tinh hỏa pháo đối với quân đội tác chiến của quốc gia ta rất có lợi. Trẫm muốn cải biên Tư Lược đoàn của khanh thành Hoàng gia hỏa pháo đoàn, hiệp trợ quân đội tham chiến, ý của khanh như thế nào?”

Trời, thì ra mặt sau của tưởng thưởng kia còn có thứ này, không hổ danh là quốc vương, quả nhiên thật gian trá! Diệp Phong nghe vậy trong lòng tức giận thầm thanh. Hiệp trợ quân đội tham chiến thì hắn hoàn toàn không có ý kiến, nhưng mà cải biên Tư Lược đoàn thành hỏa pháo đoàn thì không thể được.

Bởi với năng lực hiện giờ của Tư Lược đoàn, có Truyện Tống Trận làm phương tiện, lá gan của tên gia hỏa càng lúc càng lớn, căn bản không sợ quốc vương muốn cái gì ở hắn, bởi vậy trong lòng liền không vui. Tên gia hỏa này lập tức phản đối: “Bệ hạ, hiệp trợ quân đội thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng mà cải biên thành Hoàng gia hỏa pháo đoàn thì xin miễn nha, thần thích được tiếp tục cái việc cướp bóc như hiện nay hơn!”

“To gan. Lôi Ân, ngươi thế nào lại dám kháng lại ý chỉ của bệ hạ, ngươi định tạo phản?” Uy Nhĩ nguyên soái đang buồn bực đứng một bên vì bệ hạ thưởng tứ cho cầm thú nam tước một vùng đất phì nhiêu, lại còn muốn hắn tham gia chiến sự, trong lòng đang rất không thoải mái. Bởi vậy lão nghe hắn phản đối ý của bệ hạ, lập tức nắm lấy cơ hội châm chích, rồi khiến cho các quan viên cùng đảng phái của lão hùa theo!

“Uy Nhĩ, lão cần làm rõ, bệ hạ đang hỏi ý của Lôi Ân. Tại sao Lôi Ân không thể đưa ra ý kiến được?” Lạc Khắc dù thấy cháu mình công nhiên phản đối ý của bệ hạ, có chút không ổn, nhưng vẫn mở miệng kiên quyết như trước. Cái thời điểm này lão cũng không muốn để bọn Uy Nhĩ nắm được điểm yếu, rồi các quan viên do lão cầm đầu hùa theo. Vì thế tại đạ điện lúc này lập tức nổ ra tranh chấp mãnh liệt. Thấy vậy Diệp Phong trong lòng cười thầm thật thú vị.

“Được rồi, không cần phải cãi nhau, nếu Lôi Ân nam tước không thích cải biên, thì như thế vậy. Nhưng mà Lôi Ân khanh sau này tham gia chiến sự thì phải tốn rất nhiều thời gian, sợ rằng không có thời gian rảnh để cướp bóc, hi vọng khanh trong lòng đã có chuẩn bị!”

Đối với Lao Nhĩ bệ hạ này, việc hôm nay đã đẩy lùi sự xâm chiếm của Thiên Vũ đế quốc, thì phải nhân cơ hội mà thừa thắng phản kích, cho nên việc cải biên thì không được ông coi trong, cái chính đó là địa tinh hỏa pháo hiệp trợ quân đội trên chiến trận. Nếu Diệp Phong nói việc hiệp trợ quân đội không có vấn đề gì, ông cũng không cần phải cải biên Tư Lược đoàn.

Hắc hắc, lão tử có Truyện Tống Trận, thời gian bọn ngươi phái binh hành quân, lão tử sẽ đi đả kiếp xung quanh. Diệp Phong thấy Lao Nhĩ không có ép buộc, tâm trạng có chút hài lòng, tỏ vẻ cảm kích: “Tạ bệ hạ thành toàn, thần sẽ có sự chuận bị ổn thỏa!”

“Tuyệt, thật tuyệt, người đâu, chuẩn bị yến tiệc, hôm nay trẫm trên đại điện này cùng các khanh gia uống cho thoải mái!” Lao Nhĩ bệ hạ cao hứng, lện cho thuộc hạ thiết yến tiệc ngay trên đại điện, để cùng cái quan viên uống thoải mái. Chỉ điều là trong buổi yến tiệc này, có người vui mừng, có người lo âu!

Trong buổi yến tiệc, Lao Nhĩ bệ hạ tuyên bố đại công chúa Lị Na ngày mai sẽ cùng Khố Nê Phổ Tư, nhi tử độc nhất của Khâu Địch Lạp bá tước, đính hôn. Diệp Phong đang uống rượu lúc đó thiếu chút nữa bị sặc.

Khố Nê cũng mập mạp giống như công chúa Lị Na, ngày thường rất giống quý tộc chánh phái, nhưng nội tâm đã có dấu hiệu của sự ngược đãi. Khâu Địch Lạp bá tước là người trong đảng phái của Lạc Khắc, Lôi Ân lại có giao tình tốt đối với Khố Nê, cho nên Diệp Phong hơn người khác rất rõ ràng về Khố Nê. Gã lấy công chúa Lị Na, Diệp Phong chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả: Tuyệt phối!

Bởi vì công chúa Lị Na trời sinh mập mạp, ngu si ngốc nghếch, lại còn cực xấu, từ nhỏ được quốc vương sủng ái, nên tính tình thì nóng nảy, thường xuyên lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui, Khố Nê cưới nàng, khẳng định sẽ bị hành hạ đến tận cùng...

Hiện giờ biên giới tỉnh tây bắc đang có chiến sự, mà dù cuộc chiến tạm ổn định. Diệp Phong cũng đồng ý dùng bộ đội chủ lực của Tư Lược đoàn tùy thời trợ giúp Khảm Đặc thành, nhưng Lao Nhĩ thật ra không muốn cử hành hôn lễ cho đại công chúa. Có điều là bảo bối đại nữ nhi của ông, cơ hồ không có quý tộc nào muốn cưới về, gần đây đã khóc sướt mướt đòi phải lấy Khố Nê cho bằng được. Sợ nữ nhi quá tuổi lấy chồng, như thế sẽ rất vất vả mà tìm được một quý tộc chịu lấy, cho nên ông cũng bất đắc dĩ đồng ý cho đính hôn!kien

nl.Theo yêu cầu của đại công chúa, lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại phủ Phổ Tư bá tước, phần lớn quan viên quý tộc ở đế đô ngày mai tất nhiêu tham dự. Diệp Phong là đại công thần của đế quốc, cũng đáp ứng đề nghị của Lao Nhĩ bệ hạ, ngày mai sẽ cùng đi với Lạc Khắc.

Rời hoàng cung, Lạc Khắc cùng Diệp Phong trở về đại sảnh của phủ tể tướng, lão lập tức nhíu mày hỏi: “Quai tôn, con hôm nay công nhiên phản đối ý muốn của bệ hạ, làm ta có chút lo lắng. Cũng may bệ hạ không có truy cứu, nếu không Pháp Lôi Nhĩ gia tộc chúng ta khẳng định không còn đồ tốt để ăn!”

“Lão nhân, người mấy năm nay cũng đã quá mệt mỏi, tại sao tất cả việc muốn làm đều phải để ý đến người khác chứ? Đừng quên chúng ta bây giờ không chỉ có Truyện Tống Trận, còn có nơi trú ở địa tinh đại lục, có cái gì mà phải sợ? Hơn nữa nếu Lao Nhĩ bệ hạ vì việc cỏn con ấy mà trách tội ta, ông ta có thể làm một quốc vương độ lượng được chăng? Thanh thản chút đi, cùng lắm thì chúng ta sẽ xa tránh mọi người, vui vẻ mà hưởng thụ ở thế giới này, đó mới là điều quan trọng nhất!” Diệp Phong mỉm cười vỗ vào vai của Lạc Khắc mà khuyên

“Cái này, con, cái này, ồ…... Cái việc bất kính của con như vậy, chỉ được phép nói ở trong nhà, đi ra ngoài ngàn vạn lần không được nói lung tung!” Lạc Khắc từ trong miệng của Diệp Phong đã nghe qua nhiều khinh nghiệm mới mẻ, cũng rõ ràng cuộc sống hiện tại rất mệt mỏi, nhưng lão đã quen với chốn quyền thế, nhất thời không thể thay đổi, và cũng không nghĩ sẽ thay đổi.

“Yên tâm, yên tâm, con cũng không ngu ngốc đâu, đương nhiên sẽ không nói cho người ngoài về vấn đề này. Chỉ cần Lao Nhĩ bệ hạ không gây khó dễ cho chúng ta, con cũng nguyện ý tiếp tục làm một nam tước ở đế quốc!” Diệp Phong cười hì hì, “Tốt rồi, lão nhân, người cũng đi nghỉ đi, con đi tìm đại mỹ nhân để lĩnh thưởng đây, hắc hắc…..”

Nói xong, tên gia hỏa này xoay người rời khỏi đại sảnh, để lại một mình Lạc Khắc bất dĩ lắc đầu cảm khái về đứa cho ngày càng có thành tựu, nhưng cũng ngày càng làm lão không hiểu rõ!

nl.Tại biệt viện của cầm thú nam tước, Tĩnh Hương đang một mình ở trong phòng ngủ, đã hứa rằng, sau khi quốc vương bệ hạ thưởng tứ cho hắn, thì đại mỹ nhân Tĩnh Hương sẽ tưởng thưởng chính mình cho hắn. Nàng mặc một bộ y phục màu, cùng với một chiếc quần ngắn, mái tóc màu đỏ xỏa dài xuống, đang ngồi ở trên giường chờ đợi tình nhân trở về.

“Hắc hắc, lão bà đại nhân, bệ hạ đã thưởng cho ta rồi, giờ tới phần của nàng!” Diệp Phong không nhẫn nại đẩy cửa phòng ngủ mà tiến vào, tiện tay đóng cửa phòng lại. Hắn nhìn Tĩnh Hương đang trong một bộ y phục gợi cảm, liền đi tới, ngồi lên giường, tay heo đang vuốt ve không ngừng cái đùi đẹp trắng noản được che phủ bởi lớp vải màu đỏ xen lẫn mà trắng của nàng.kien

“Phiền quá, chàng luôn làm nhộn, bệ hạ đã thưởng tứ cho chàng cái gì?” Tĩnh Hương đấm một quyền vào ngực trái của Diệp Phong, hỏi với một giọng lôi cuốn pha chút tức giận.

Diệp Phong vươn hai tay ra ôm nàng vào trong lòng ngực, rồi tại bên tai nàng nói nhỏ, Lão Nhĩ bệ hạ đã thưởng cái gì cho nàng nghe. Sau đó cặp mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực săn chắc của nàng, tay trái nhanh chóng dày vò chúng, nghĩ xong rồi nói: “Lão bà, ngày mai công chúa Lị Na cùng Khố Nê đính hôn, quốc vương muốn ta phải tới, nàng đi cùng với ta nha!”

“Thật không? Lị Na rốt cuộc được gả đi rồi à? Tốt, ngày mai thiếp cùng đi với chàng!” Tĩnh Hương chưa kịp vui mừng vì tình nhân được ban thưởng, nghe vậy càng thêm kinh hãi, tâm trạng cũng vui mừng cho Lị Na công chúa, liền gật đầu đồng ý đề nghị của Diệp Phong

Hắc hắc, ngày mai sẽ dẫn theo U Nguyệt Nhi luôn. Phỉ Long và Khải Văn mà thấy Nguyệt Nhi và Tĩnh Hương thân mật với ta, không biết sẽ để vẻ mặt như thế nào? Oa, ha ha ha …... Diệp Phong trong đầu không ngừng cười thầm, nhìn Tĩnh Hương hỏi: “Lão bà, nàng cũng nên thưởng tứ cho ta rồi đó?”

“Cái loại đại sắc lang như chàng lại nghĩ ra yêu cầu hoang đường như thế, thiếp hôm nay làm cho chàng, nhưng chàng không được nói cho các nàng Mộng Hinh biết, nếu không đừng nghĩ sẽ tiếp tục với thiếp lần nữa!”

Tĩnh Hương mặt đỏ bừng nhìn Diệp Phong mà nhắc nhở. Khi thấy hắn háo sắc gật đầu rồi thúc giục, liền giúp hắn cởi bỏ y phục, và lên giường. Sau đó nàng cũng cởi luôn cái phần che trước ngực để lộ ra bộ ngực trắng noản săn chắc, và rồi quỳ gối xuống giữa hai chân của hắn, cúi người cầm lấy tiểu hòa thượng đang đứng thẳng của hắn đưa vào miệng mà từ từ …...

## 105. Chương 105 - Mĩ Nam Thất Ý，lưu Manh Đắc Ý

Màn đêm buông xuống, đế đô phồn hoa được phủ một màu đen. Trên con đường là đám quý tộc cười cười nói nói thoải mái, như là ban ngày không có được phát tiết vậy.

Tại phủ đệ hào hoa sang trọng của Phổ Tư bá tước, tối nay có vẻ náo nhiệt hơn ngày thường. Bởi vì đế quốc ai cũng biết đại công chúa Lị Na chuẩn bị đính hôn vì vậy có nhiều quan chức và quý tộc đều tay mang quà cáp mà đến, cơ hồ muốn đạp tung cánh cửa phủ đệ của Phổ Tư bá tước, phóng mắt mà nhìn. Xả bá tước phủ nơi nơi đều là khách khứa, bàn tán xôn xao, thập phần náo nhiệt.

Một người cao lớn, tóc ngắn màu vàng, đó là Phổ Tư - Khâu Địch Lạp bá tước. Ông có tướng mạo bình thường, vẻ mặt đầy cao hứng, nhiệt tình đón tiếp khách khứa tới dự, trong thật đầy sức sống.

Đương nhiên là vậy, có thể cùng kết thân với hoàng tộc, đây là vinh dự trời cho. Khó tin được nhi tử bại gia không ngại điều kiện của Lị Na công chúa, cưới nàng làm thê tử, Khâu Đích Lạp bá tước không cao hứng mới là lạ a!

Ngày trưởng nữ đính hôn, mà lúc này là buổi tối, Lao Nhĩ bệ hạ không cần xử lý quốc vụ, nhanh nhanh đi tới phủ Phổ Tư bá tước, tại đại sảnh cùng các quan lại, cùng các quý tộc cao hứng nói chuyện.

Công chúa Lị Na mập mạp mặc một lễ phục rộng, cùng trượng phu tương lai, Khố Nê mập mạp, mặc bộ lễ phục màu đen, mỗi người đứng một bên cạnh Lao Nhĩ bệ hạ. Đôi khi bọn họ còn lén nhìn nhau trông rất tình tứ. Liên Na công chúa với đôi mắt nhỏ nhìn cực kỳ mê người, đang đứng ở bên phải hoàng tỷ mình, luôn ráng nhịn cười, tâm trạng cao hứng vì tỷ tỷ mình tìm được một vị lang quân như ý.

"A, tể tướng đại nhân, Lôi Ân nam tước, các người đã tới..."

Phía trước của phủ bá tước, Khâu Địch Lạp bá tước cực kỳ tôn kính nhìn về hướng Lạc Khắc, cùng tể tướng đại nhân còn có Lôi Ân nam tước vừa mới lập đại công, lập tức khách khí tiến lên nghênh đón.

“A a, Khâu Địch Lạp bá tước, Khố Nê có thể làm rể quý của bệ hạ, thật sự là sự tình đáng chúc mừng chúc mừng a!" Lạc Khắc cao hứng vừa cười vừa tiến về hướng Khâu Địch Lạp bá tước.

"Bá tước đại nhân, chúc mừng a!" Diệp Phong trong bộ đồ màu đen, một trái một phải là hai vị mỹ nhân tuyệt sắc U Nguyệt Nhi và Tĩnh Hương, làm ánh mắt đám nam nhân xung quanh kinh ngạc lẫn hâm mộ, nhìn Khâu Đích Lạp bá tước, cùng Tĩnh Hương có tước vị tử tước chào hỏi

Khâu Đích Lạp bá tước thấy Tĩnh Hương ôm cánh tay phải của Lôi Ân nam tước rất chi là thân mật, nghĩ đến sự tình ngày trước Lôi Ân nam tước vì Tĩnh Hương mà làm loạn hôn lễ, trong lòng liền biết bọn họ có quan hệ tình cảm, lúc này ha ha cười to nói :"Lôi Ân nam tước và Tĩnh Hương tử tước, đã khách khí rồi, ta xem chừng không được bao lâu, cũng muốn tham gia lễ đính hôn của các người đó!"

Nếu là quý tộc chánh kinh( có lễ nghĩa), nghe Khâu Đích Lạo bá tước nói xong, khẳng định phải xấu hổ mà khách sáo vài câu, nhưng tên gia hỏa Diệp Phong lại nhìn Tĩnh Hương, thấy vẻ mặt xấu xa liền ha ha cười to, rồi nói lảng chuyện khác, sau đó dẫn hai vị mỹ nữ cùng Lạc Khắc hướng tới chỗ quốc vương tại đại sảnh.

nl.Tối nay U Nguyệt Nhi cùng Tĩnh Hương đều mặc một y phục quý tộc đầy gợi cảm, kiểu cách giống nhau. U Nguyệt Nhi mặc màu Lam sắc, tóc sải ngang vai, còn Tĩnh Hương với bộ đồ màu trắng đầy vẻ thành thục. Hai vị mỹ nhân tuyệt sắc một trái một phải vòng qua cánh tay của Diệp Phong đi trong đám đông, làm tất cả mọi người chú ý.

"Tham kiến bệ hạ!" ba người Diệp Phong cùng Lạc Khắc tiến vào đại sảnh, lập tức hướng chỗ ngồi của Lao Nhĩ bệ hạ hành lễ.

"U Nguyệt Nhi tiểu thư?!"

"Tĩnh Hương!?"

Lao Nhĩ bệ hạ mỉm cười nhìn Tĩnh Hương ôm cánh tay Diệp Phong, vừa có ý bảo bốn người Diệp Phong không cần đa lễ, Phỉ Long cùng Khải Văn tại bên trái đại sảnh, thấy U Nguyệt Nhi cùng Tĩnh Hương ôm cánh tay Diệp Phong, giật mình đứng lên!kien

Hắc hắc, vẻ mặt không sai, lão tử chính là thích nhìn loại vẻ mặt này. Diệp Phong nhìn Phỉ Long cùng Khải Văn có ánh mắt giật mình khi thấy U Nguyệt Nhi và Tĩnh Hương ôm cánh tay mình, trong lòng quả thực sảng khoái như lên trời.

U Nguyệt Nhi và Tĩnh Hương, trước đó cũng không biết Diệp đại sắc lang để các nàng kéo đi là vì muốn cho hai tên tình địch mất thể diện. Bất quá hai nàng vừa thấy phản ứng của Phi Long cùng Khải Văn, cùng với vẻ mặt đang cười của Diệp Phong, thì lập tức hiểu Diệp Phong để các nàng kéo tới đây là có mục đích.

Lúc trước U Nguyệt Nhi tiếp cận Phi Long, chỉ là phụng mệnh Hắc Ám giáo hoàng, muốn lợi dụng Phi Long mà thôi, đối với Phi Long căn bản vốn không có cảm tình. Bởi vậy trong tâm U Nguyệt Nhi bây giờ chỉ có một nam nhân, cũng biết tại đây không thể làm thiếu gia mất hứng cho nên không để ý đến Phỉ Long đang nhìn mình.

Tĩnh Hương không nghĩ đối mặt sẽ làm cho Khải Văn phải xấu hổ, bởi vậy nhẹ nhàng ngả vào bả vai bên phải của tình lang, cũng giống như U Nguyệt Nhi, giúp hắn thỏa mãn tâm trạng trừng phạt, cũng không có quay đầu nhìn Khải Văn.

"U Nguyệt Nhi tiểu thư, cô lúc trước mất tích có phải là bị Lôi Ân bắt cóc?" Phỉ Long nhìn khó có thể tin U Nguyệt Nhi ôm cánh tay của cầm thú nam tước, vô pháp nghĩ nàng cùng cầm thú nam tước có thể thân mật như vậy.

"Phỉ Long, ngươi nói chuyện nên chú ý một chút, cái gì mà bắt cóc? Nguyệt Nhi là tự nguyện làm thị nữ của ta đó." Diệp Phong trừng măt quát nhẹ Phỉ Long, cố ý khiêu khích vì vậy mà hai chữ "thị nữ" đặc biệt lớn tiếng, ý tứ rõ ràng Nguyệt Nhi là thị nữ của hắn, mà không gả cho Phỉ Long.

"Phỉ Long đoàn trưởng, ngươi không nên hiểu lầm. Ta lúc đó bị bắt cóc, chính là Lôi Ân thiếu gia cứu ta!" U Nguyệt Nhi cũng mở miệng giải thích, vì thiếu gia vui vẻ, nàng tịnh không ngại bị thiếu gia nói nàng thân phận là thị nữ. Dù sao nàng có là thị nữ, cũng không thua kém Lộ Lộ càng được thiếu gia sủng ái. Thiếu gia có chuyện gì cũng không dối gạt nàng và Lộ Lộ, đó chính là chứng minh tốt nhất.

“Ngươi, ngươi, ngươi thế nào lại bắt nàng làm thị nữ?? Không, cái đó không có khả năng, ngươi như thế nào có thể bắt nàng làm thị nữ?! Là hắn uy hiếp nàng đúng không? Nhất định là như vậy, nàng cứ nói ra, ta sẽ giúp nàng!" Phỉ Long nhìn U Nguyệt Nhi lắc đầu khó có thể tin, không thể tưởng tượng nàng là thị nữ của tên cầm thú nam tước này.

"Phỉ Long đoàn trưởng, Lôi Ân thiếu gia không có uy hiếp ta, mà là chính ta tự nguyện. Ccấm ngươi không được tiếp tục nói xấu Lôi Ân thiếu gia!" U Nguyệt Nhi không cần nhìn thái độ Phỉ Long mà đáp. Diệp Phong nghe được trong lòng vô cùng vui sướng, tối nay nhất định hảo hảo cùng nàng, ánh mắt khẽ động.

"A a... lần này Mạt La đệ nhất mĩ nam tử của chúng ta, quả thật là dọa người không dám về tới nhà a..."

Ở đây phần lớn là các quan viên và quý tộc theo Lạc Khắc, nhìn Phỉ Long tự mình đa tình rồi bị đối phương không thèm để ý, đều nhịn không được đứng lên nhẹ giọng cười.

Lao Nhĩ bệ hạ rất không thích xử lý loại sự việc cảm tình này, bởi vậy nhìn thấy thái độ của Phỉ Long, hai mắt khẽ hướng về phía Uy Nhĩ nguyên soái.

"Phỉ Long, ngươi làm cái gì đó, vì một ả nữ nhân như thế nào có thể thất thố, còn ra thể thống gì!" Uy Nhĩ nguyên soái nhìn thấy ánh mắt Lao Nhĩ bệ hạ, quả thực rất không muốn tham dự vào. Phỉ Long đứng lên trợn mắt há hốc mồm nhìn U Nguyệt Nhi một hồi rồi quay lại chỗ ngồi. Dù là cháu, thế nhưng tại đây có Lao Nhĩ bệ hạ cùng với nhiều người, vì một thị nữ mà đi dọa người, khuôn mặt Uy Nhĩ nguyên soái như già đi thêm nhiều năm.

nl.Ha ha ha, quá vui, quá vui, ngươi mĩ nam tử , lão tử khinh. Diệp Phong nhìn bộ dạng của Phỉ Long, trong lòng nhịn không được thầm đắc ý cười to.

Khải Văn vốn cũng định hỏi Tĩnh Hương, nhìn thấy Phỉ Long dọa người, im lặng tiến tới, chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình, hai mắt tràn ngập hận ý chằm chằm nhìn cầm thú nam tước, hận không làm gì được, đành phải xé bỏ mấy quyển sách.

Ngươi a, lần trước lão tử phải đi tìm quáng mạch lưu lại cho ngươi một cái mạng nhỏ, lần này nhất định giết chết ngươi. Diệp Phong nhìn đại cừu nhân Khải Văn hận thấu xương, tâm chí không khỏi có ác ý, dẫn hai nữ nhân tiến về chỗ một đám người thuộc phe Lạc Khắc ngồi xuống.

Lôi Ân, ta, Phỉ Long, tại đây thề, nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn!!! Phỉ Long nhìn Diệp Phong ngồi giữa U Nguyệt Nhi cùng Tĩnh Hương, vô cung tiêu sái nói chuyện với đám quý tộc chung quanh, trong lòng tục giận tăng tới cực điểm!

" Nguyệt Nhi rất giỏi, nàng vừa mới giúp thiếu gia phát tiết tức giận!" Diệp Phong mang U Nguyệt Nhi ngồi trên đùi mình, cao hứng nhẹ giọng khích lệ.

"Lạc lạc..." U Nguyệt Nhi nghe thiếu gia khích lệ xong, nhìn hình dáng cao hứng của hắn, ngẫm lại thủ đoạn hắn đối phó với địch nhân, nhịn không được nhỏ giọng cười từ trong lòng hắn đứng lên.

"Chàng nha, một chút ý tứ cũng không để ý!" Xả đại sảnh, không có một ai cùng các quan viên và quý tộc nói chuyện mà lại ôm thị nữ, Tĩnh Hương ngồi bên phải Diệp Phong, nhìn hình dáng cao hứng của hắn, không đành lòng làm hắn mất hứng, tức giận nhẹ nhàng đánh lên đùi hắn một cái.kien

"Hắc hắc, lão bà đại nhân vừa mới "đạp" Khải Văn một cái, cũng cho lão công chút mặt mũi. Đến đây, hôn một cái nào!" Diệp Phong ánh mắt vô sỉ nhìn Tĩnh Hương ở bên cạnh, nhẹ giọng bỡn cợt, nửa đầu cúi sát thân nàng, khiến cho Tĩnh Hương vội vàng mở miệng bảo hắn không được loạn động.

Liên Na công chúa được Tĩnh Hương đạo sư nói cho nàng, biết nàng ta là thành viên của Tư Lược đoàn, nhưng lại không biết nàng ta cùng cầm thú nam tước có quan hệ. Giờ phút này nàng chính mắt nhìn thấy tình huống hồi nãy, không nhịn được sự tò mò mà đi lại, cùng Tĩnh Hương chào hỏi.

"Đạo sư, ngươi cùng Lôi Ân..." Liên Na công chúa được Tĩnh Hương đạo sư tiếp đón, ngồi ở bên phải trước mặt nàng, nhìn cầm thú nam tước đang ôm U Nguyệt Nhi, không có hiểu, bèn hỏi quan hệ giữa Tĩnh Hương và cầm thú nam tước.

Liên Na công chúa có thể hiểu ra, nếu Tĩnh Hương đạo sư theo cầm thú nam tước, thì không có khả năng nhẫn nhịn để hắn cùng ôm người đàn bà khác. Bây giờ thấy được nàng ta mặc kệ, Liên Na công chúa thật sự không giải thích được, khó hiểu đạo sư và cầm thú nam tước có quan hệ.

Tĩnh Hương bị Liên Na hỏi có chút xấu hổ, giải thích đơn giản là Lôi Ân đối với nàng thập phần tốt. Nàng nguyện ý cùng vài nữ nhân khác mà lấy Diệp Phong làm phu quân, nhưng cũng không có nói rõ ràng.

Sau một lúc quan sát, Liên Na công chúa phát hiện Tĩnh Hương đối với cầm thú nam tước trong ánh mắt có sự yêu thích. Nàng hiểu được cầm thú nam tước không có uy hiếp đạo sư, tâm trạng biết cầm thú nam tước cũng đối với đạo sư rất tốt, cảm giác pha chút vui mừng. Tại vì hắn lấy đạo sư là tốt nhất, dù sao hắn cũng đã cướp đi trinh tiết của đạo sư.

"Lôi Ân nam tước, chúc mừng ngài vì đế quốc mà lập được chiến công hiển hách a!" Tam hoàng tử Đan Ni với anh mắt tiêu sái, đi tới gần Diệp Phong chúc mừng, trong mắt không khỏi có chút tiếu ý.

" A a, tam hoàng tử đã khách khí rồi!" Diệp Phong mỉm cười đáp lời Đan Ni hoàng tử, với yêu cầu nhỏ của Đan Ni, có thể kể lại quá trình đã trải qua. Dẫn tới chúng quanh một số thanh niên quý tộc bại hoại như Lôi Ân, toàn bộ đều vậy quanh tò mò lắng nghe, cũng không ngừng ‘vỗ mông ngựa’.

Phía bên kia Phỉ Long và Khải Văn nhìn Diệp Phong so sánh chính mình trong lòng mọi người, trong lòng không khỏi có cảm giác ngày trước, được bao nhiêu người vây quanh.

Như thế, buổi lễ đính hôn long trọng của Lị Na công chúa mập mạp chấm dứt, quốc vương bệ hạ cùng nữ nhân hồi cung, phần động khách khứa cũng tự rời đi. Phỉ Long nhân cơ hội tìm Khải Văn, cùng hắn thương lượng biện pháp giết chết cầm thú nam tước.

Còn đám người kia, Diệp Phong hai tay ôm hai vị giai nhân, cùng Lạc Khắc trên đường quay về phủ tể tướng, cũng nghĩ đến biện pháp diệt trừ Khải Văn và Phỉ Long, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Mạt La đệ nhất mĩ nam tử, cháu nguyên soái đế quốc!

## 106. Chương 106 - Khoách Sung Kế Hoa，ma Thú Biến Động

Tinh Quang bình nguyên, nằm ở biên cảnh phía đông bắc của tỉnh đông bắc Mạt La đế quốc, địa thế bình thường, đất đai màu mỡ, phía nam là Kỳ Khoa Đức tuyết sơn, phía bắc là vùng ven biển, phía đông giáp với biên cảnh của Quang Minh đế quốc, phía tây thì gần Tư Cách Nặc thành của Mạt La đế quốc. Loại phong địa có điều kiện tốt như vậy, cả Mạt La đế quốc cũng không có mấy nơi.

Mặt trời chiều ngã về hướng tây, những tia hoàng hôn còn sót lại chiếu lên mặt đất, Diệp Phong, Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Phỉ Phỉ sáu người đang đứng ở ven bển bắc bộ gần Tinh Quang bình nguyên, ngắm nhìn biển cả, đang bàn luận về lãnh địa Tinh Quang bình nguyên này.

“Ai, lão đại, so sánh với khối lãnh địa này, thành viên Tư Lược đoàn chúng ta số lượng quá ít a!” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc đi tới sau lưng Diệp Phong mà cảm khái.

Ngoài trừ tiểu đội tuần tra cùng bạch lang phụ nữ phụ trách thủ ở các nơi đặt Truyện Tống Trận, thành viên Tư Lược đoàn đều chạy đến lãnh địa của đoàn trưởng đại nhân, mừng rỡ mà đi tham quan khắp nơi.

“Cái này quả thật là cả một vấn đề. Bây giờ thành viên Tư Lược đoàn chúng ta quả thật quá ít, cần phải bổ sung thêm!” Mộng Hinh nghe Khải Đặc nói, nhìn tình lang rồi gật đầu phụ họa.

“Cái vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Đội ngũ nhất định phải bổ sung thêm, nhưng cũng tiếp tục thu nạp thêm những lộ tinh anh!” Diệp Phong tâm tình đang rất tốt, nhìn Khải Đặc và Mộng Hinh, lộ ra chút đắc ý rồi mỉm cười.

Tên gia hỏa này mấy ngày nay tâm tình cực vui, bởi vì hắn bây giờ không chỉ có hưởng thụ sự phục vụ cự nhũ của Tĩnh Hương, mà cũng giấu Tĩnh Hương, đem tên Khải Văn đáng hận kia tống y đến Minh giới luôn. Hơn nữa tên mĩ nam Phỉ Long cũng lĩnh mệnh của Lao Nhĩ bệ hạ, nhanh chóng đi tới biên cảnh của tây bắc mà lo chiến sự của đế quốc, cho tên gia hỏa này một cơ hội tốt để diệt trừ!

Ba ngày trước, buổi sáng hôm sau khi lễ đính hôn của Lị Na công chúa kết thúc, Diệp Phong cũng từ biệt Lao Nhĩ bệ hạ, dẫn Lộ Lộ mới trở về đế đô. Còn Tĩnh Hương, U Nguyệt Nhi, Mộng Hinh tứ nữ cưỡi điêu nghênh ngang bay khỏi đế đô, người khác tưởng hắn đã đi đến chiến trường ở tỉnh tây bắc.

Theo lẽ thường hắn khi đêm xuống sẽ âm thầm đi ra khỏi đế đô bằng bí đạo ở Tể tướng phủ, rồi trở về trong phủ. Nói vài lời với Lạc Khắc, rồi hắn thông qua Truyện Tống Trận về trú địa Vọng Triều sơn, bí mật điều khiển đại địa trung đội đến đế đô, từ ngoài phủ của Lạc Nhĩ Tư bá tước mà lẻn vào, ám sát Khải Văn đang ngủ say trên giường!

nl.Khải Văn thân là đại đội trưởng đệ nhị đại đội của Mạt La hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Tại đế đô có thể nói chỉ đứng sau Phỉ Long, là một trong số thanh niên quý tộc kiệt xuất nhất. Do y có thực lực lục giai Quang Minh kỵ sĩ, mà bị ám sát ngay tại trên giường, cái sự kiện này nhất thời làm cho chấn động.kien

Khi điều tra rõ ràng sự kiện ám sát này, mọi người đế đô mới phát hiện thích khách là chui từ nền đất của phủ Lạc Nhĩ Tư bá tước lên, nhất thời một lần nữa oanh động. Bởi vì tưởng thích khách ám sát của Thiên Vũ đế quốc đã đến đế đô, Lao Nhĩ bệ hạ liền phái một lượng lớn binh lính đi dò xét khắp nơi, hoàn toàn không có ai hoài nghi cầm thú nam tước đã rời đế đô nhưng đã phái người đến ám sát Khải Văn. Cái này cũng là lý do tại sao Diệp Phong lại chọn đại địa trung đội đi làm việc này.

“Lôi Ân đoàn trưởng, người sao lại cười đắc ý như vậy, khẳng định là đã có biện pháp tốt để bổ sung đội ngũ phải không?” Hỏa tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ càng ngày càng hiểu tính tình của Diệp Phong, nhìn thấy hắn đang đắc ý, liền mỉm cười hỏi.

“Ha ha ha, đúng vậy, ta đã có kế hoạch tốt. Phỉ Phỉ càng càng thông minh đó nha?” Diệp Phong cười to nhìn Phỉ Phỉ trong bộ y phục màu đỏ, hai mắt để ý Mộng Hinh cũng như Tĩnh Hương. Hắn liền lộ ra quang mang mị mị nhìn Phỉ Phỉ, nhưng bị tinh linh tiểu thư buồn cười liếc một cái.

“Lão công, nêu muốn chiêu lãm số thành viên lớn, sợ rằng không thể bảo trì sự tinh anh đó. Chàng đã có chuẩn bị gì chưa?” Mộng Hinh kéo cánh tay phải của Diệp Phong, tò mò nhìn hắn hỏi.

Diệp Phong nghe vậy liền sủng ái nhéo cái lỗ mũi nhỏ của nàng, rồi quay qua năm nàng còn lại, cùng với những thành viên cốt cán của Tư Lược đoàn ngồi thành một vòng tròn ở trên bãi cát, nhìn mọi người rồi nói: “Làm người không thể vĩnh viễn cứ bí mật mà hành sự. Trải qua một đoạn thời gian dài nỗ lực, hôm nay chúng ta mặc dù không tính là một thế lực lớn, nhưng có Truyện Tống Trận cùng trú địa bí mật, vô luận thế lực lớn nào xâm phạm, dù đánh không lại cũng có thể trốn đi. Bởi vậy, chúng ta có một vùng đất màu mở ở mặt ngoài, thì sẽ tiến hành gia tăng đội ngũ, tăng cường thực lực, quanh minh chính đại phát triển tại đây cho cả thế giới biết thực lực thật của chúng ta. Mấy ngày qua ta cũng đã được La Nhi thủ lĩnh đồng ý, từ ngày mai, sẽ có hai ngàn sa mạc nam nhân đến đây để thành lập hai đại đội hỏa thương. Sau khi chiến sự tại tỉnh tây bắc kết thúc, ta chuẩn bị trích ra vài chiêu Trung Hoa võ học bình thường, lấy nó làm vốn cho một toàn Võ thuật học viên được kiến tạo tại Tinh Quang bình nguyên này. Ở đó sẽ miễn phí cho tất cả đệ tử bình dân tuổi còn trẻ. Từ nhóm người này sẽ chọn ra đệ tử có tư chất tốt để gia nhập Tư Lược đoàn, rồi bồi dưỡng nhiều hơn!”

Diệp Phong vừa nói xong, Lộ Lộ, Tĩnh Hương, bọn người Khải Đặc tất cả đều giật mình, hiểu được việc dạy võ học miễn phí cho đệ tử bình dân trẻ tuổi thật sự rất tốt. Bởi vì bây giờ tại nam bắc đại lục, người bình dân muốn trở nên có tiếng tăm thì cực kỳ khó khăn. Ngay cả viện võ học bình thường, bình dân căn bản không có tiền để nhập học. Một khi học viện dạy võ học miễn phí được sáng lập, chắc chắn sẽ hấp dẫn một số lượng lớn bình dân đến đây. Mà trong đám bình dân này, cũng sẽ có rất nhiều nhân tài tinh anh bổ sung cho Tư Lược đoàn!

“Thiếu gia, chàng thật sự là lợi hại a!”Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi đang quỳ gối hai bên Diệp Phong mà đấm bóp cho hắn, nghe vậy liền lộ ra tia tiếu ý bội phục.

Bọn người Khải Đặc, Ba Nhĩ, Ai Đức nghe xong, lập tức lộ rõ sự bội phục, rồi cười hì hì tán dương Diệp đại đoàn trưởng, thậm chí còn lấy sự kính ngưỡng to lớn có thể so với sông với nước. Cứ như vậy bọn họ nói liên miên không dứt. Mọi người còn lại nghe được đều cười to.

Tĩnh Hương nhìn ba tên bại hoại Khải Đặc mà lắc đầu buồn cười, nói với tình lang: ”Sáng kiến học viện võ thuật miễn phí, cái này là một cả một công trình lớn. Chi phí kiến tạo một học viện không phải là ít. Lần này chàng phải chi ra nhiều. Bất quá khi có một nhóm đệ tử nhập học, sau này cũng có thể dùng bọn họ cho các công việc chú tạo và phòng ngự của Tư Lược đoàn, cũng như công việc chế tạo pháo đạn, cần rất nhiều nhân thủ. Để đám đệ tử nhập học miễn phí này tham gia phụ giúp. Bọn họ khẳng định không có oán hận!”

“Ha ha ha, đại lão bà lại có thể nghĩ giống ta. Mặc dù đệ tử phổ thông chỉ được chúng ta dạy những loại võ học mèo quào, nhưng bọn họ đã được miễn học phí cũng coi như là ân tứ cho bọn họ. Vì thế để bọn họ phụ việc cho Tư Lược đoàn, cái này cũng không có quá đáng!” Diệp Phong nghe Tĩnh Hương nói xong, mừng rỡ kéo nàng vào trong lòng ngực, rồi ha ha cười to.

“Hừ!” Mộng Hinh đối với việc Diệp Phong gọi Tĩnh Hương là đại lão bà, trong lòng cực kỳ bất mãn, liếc hắn một cái, rồ hừ nhẹ một tiếng.

Diệp Phong thấy thế cũng chợt tỉnh ra lời lẽ của mình có hơi quá, làm cho Mộng Hinh nổi cơn ghen, cười cười xấu hổ, rồi hướng Mạn Nỗ Ai Nhĩ hỏi: “Đại sư, pháo đạn độc khí có thể chế tạo với số lượng lớn được không?”

“Ân, mọi việc đã hoàn thiện, có thể chế tạo với số lượng lớn. Được theo đoàn trưởng chính là việc tốt a. Không chỉ có những nguyên liệu chú tạo hữu dụng, lại còn có thể chế theo những sáng ý kinh người của đoàn trưởng, ha ha…..” Luyện kim thuật sĩ Mạn Nỗ Ai Nhĩ với hai chân bị tàn tật cho hứng trả lời, cuối cùng không nhịn được cũng phải cất tiếng cười.

“Hắc hắc, năng lượng sản xuất tốt rồi. Bây giờ các nơi chiến sự ở tỉnh tây bắc đều đang ở thế giằng co. Ngày mai chúng ta sẽ lần nữa tiếp ứng, hỗ trợ cho quốc vương bệ hạ!” Diệp Phong mừng rỡ mỉm cười.

nl.Tên gia hỏa này khi rời đế đô, đã cự tuyệt ý Lao Nhĩ bệ hạ, làm theo sự chỉ huy của Phí Đức tướng quân. Mà hắn sẽ tự mình dẫn hỏa pháo bộ đội hiệp trợ hiệp quân đội tại các nơi chiến trường theo yêu cầu. Lao Nhĩ bệ hạ cũng biết Pháp Nhĩ Lôi gia tộc bọn họ có bất hòa với Chiêm Mỗ Tư gia tộc của Phí Đức, cho nên đồng ý đề nghị của hắn. Vì thế tên gia hỏa này hiện giờ vẫn như trước có thể tự do hành động. Dù sao hắn có Truyện Tống Trân, có thể tùy thời mà đến chiến trường để hiệp trợ quân đội.kien

“Chàng nha, bây giờ chúng ta phải ra chiến trường giúp đế quốc, có thể đàng hoàng một chút được không!” Tĩnh Hương bị Diệp Phong ôm lâu trong lòng, nghe hắn nói xong, liền ngồi lên đùi hắn mà tức giận nói.

“Ta không đàng hoàng, nàng có thể yêu ta sâu đến thế. Nếu ta mà đàng hoàng, thì nàng có quen không?” Diệp Phong ôm Tĩnh Hương, thì thầm những lời vô sỉ vào bên tai của nàng, sau đó chính sắc nói với mọi người: “Mọi người cũng nhanh chóng quay về địa điểm bí mật đi, để đại địa trung đội đào bới. Chúng ta dùng Truyện Tống Trận phản hồi trú địa mà mở tiệc ăn mừng!”

“Vâng!” Những vị cốt cán của Tư Lược đoàn vừa rồi thấy đoàn trưởng đại nhân cùng mấy vị đoàn trưởng phu nhân tương lai thân mật, liền đánh trống lãng, nghe đoàn trưởng đại nhân nói xong, lĩnh mệnh rồi bắt đầu rút đi.

Diệp Phong nhìn bọn họ đi rồi, trong đầu có một ý nghĩ xấu xa, nói với Lộ Lộ ngũ nữ: “Chư vị mỹ nữa, các nàng nói xem, sau này tại Tinh Quang bình nguyên sẽ kiến tạo một tòa hoàng cung như thế nào?”

“Hoàng cung?” Lộ Lộ ngũ nữ nghe vậy tất cả đều sửng sốt. Tĩnh Hương và Mộng Hinh lập tức trừng mắt nhìn hắn, trước sau hừ nhẹ rồi nói: “Chàng muốn thật sự là xây một tòa hậu cung, phải không?”

“A…... không không, không phải hậu cung, mà là hoàng cung!” Diệp Phong bị nói trúng tim đen, lộ ra thần sắc xấu hổ. Phỉ Phỉ nhìn bộ dạng đáng ghét của hắn, đang định chọc hắn vài câu, thì thấy phía đông bắt có một mảng bóng đen lớn đột nhiên xuất hiện. Nàng không nhịn được nghi hoặc, chỉ về hướng đông bắc, rồi nhắc nhở: “Lôi Ân đoàn trưởng, các người nhìn xem, bên kia có rất nhiều bóng đen bay về phía này!”

“Mẹ kiếp, lại có thứ gì nữa đây?” Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Phỉ Phỉ, Diệp Phong thấy được một mảng lớn bóng đen cổ quái, không nhịn được mà nhíu mày!

Cùng lúc đó, thành viên Tư Lược đoàn còn lại cũng thấy được bóng đen từ phương bắc. Tên Ai Đức mập mạp nhìn về phía đông bắn, rồi quay sang Kiệt Nã Tư bên cạnh hỏi: “Ai, lão Kiệt, ta có cảm giác các bóng đen này như thế nào, lại rất giống với tinh linh trung đội các ngươi khi bay trên cao tạo thành những điểm đen??”

Kiệt Nã Tư là một tinh linh mặc dù chỉ là thanh niên, như gã hiện giờ cũng đã hai trăm tuổi, cho nên bọn bại hoại Ai Đức thích gọi gã bằng lão Kiệt, nói gã già đi, bởi vì trong lòng kỳ thật ghen tức với sự tuấn mĩ của gã!

“Trời, cái này, cái này, cái này mẹ nói tất cả đều là phi cầm ma thú!” Kiệt Nã Tư bắt chước phong cách của đoàn trưởng đại nhân, nhìn về phía đông bắc, rồi phát ra tiếng kêu sợ hãi.

“Cái gì? Tất cả đều là phi cầm ma thú???” Mọi người nhìn bóng đen trên trời ở phía đông bắc, tỏ vẻ không tin rồi nhìn Kiệt Nã Tư!

“Mẹ nó, tên Bạo Sa Cửu đầu hoàng làm gì có phi kỵ đâu?!”

Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư nói xong, nhìn bóng đen ở phía đông bắc, thấy rõ quả thật một lượng lớn phi hành ma thú đang bay đến. Hắn trong miệng chửi không ngừng, rồi dẫn thành viên trừ tinh linh trung đội, thông qua Truyện Tống Trận mà quay về trú địa bí mật. Kiệt Nã Tư buồn bực dẫn tinh linh trung đội, thu hồi Truyện Tống Trận, rồi hướng về phía tây bắc mà bay đi.

Đối mặt trược tiếp với cái loại phi cầm ma thú, Diệp Phong cũng không ngu dại gì, bởi vì thuần túy là muốn chết. Ma thú xuất hiện đã làm thay đổi lớn, không có lý do, cũng không cần nói, mọi việc có lợi đều không thể tiến hành thực hiện được nữa!

## 107. Chương 107 - Dâm Đãng Tý Hậu，lưỡng Quân Đại Chiến

“Lôi Ân, bây giờ tình thế của Mạt La đế quốc chúng ta cực không ổn, chàng có thể đem Tư Lược đoàn giúp đế quốc giải trừ áp lực được không?”

Sáng sớm, tại Vọng Triều sơn trú địa bí mật, trong phòng ngủ Tĩnh Hương, đại mỹ nhân Tĩnh Hương toàn thân xích lõa chỉ còn cái đùi đẹp được che phủ bởi một đôi vớ mỏng màu đen, đã triền miên một lần với Diệp Phong rồi tỉnh dậy, nằm trên giường ôm cánh tay phải của hắn mà ỷ ôi, ngọc thủ mềm mại vuốt ve ngực phải của hắn, từ trong miệng phát ra một lời thỉnh cầu ưu sầu.

Cánh tay phải của Diệp Phong đang ôm thân thể xích lõa của Tĩnh Hương. Tay heo đang nắn bóp ngọc đồn hồn viên cùng với cự nhũ kiên đĩnh bão mãn của nàng, tâm tình đang vui vẻ hưởng thụ. Hắn nghe nàng hỏi xong, ôn nhu trả lời: “Yên tâm đi, ta đã có kế hoạch tốt cho lần hành động này, sẽ giải trừ hết áp lực của đế quốc!”

Từ khi bọn người Diệp Phong ở Tinh Quang bình nguyên bắt gặp phi cầm ma thú, thì tỉnh đông bắc của Mạt La đế quốc cùng tỉnh phía bắc của Quang Minh đế quốc, tất cả đều bị Bạo Sa Cửu Đầu hoàng dẫn đám ma thú mà mãnh liệt xâm nhập. Quân đội biên phòng thảm bại, người và súc vật bị nuốt chửng, lương điền bị phá hoại, thành trấn bị hủy diệt. Thời gian gần nửa tháng, một nửa lãnh thổ hai tỉnh của hai đế quốc đế quốc đều bị ma thú xâm phạm không ngừng!

Quang Minh đế quốc là một trong tam đại đế quốc của nhân tộc, đế đô nằm ở bình nguyên trung tâm của lãnh thổ, gần Quang Minh giáo đình, là quốc gia trong tam đại đế quốc có quan hệ mật thiết nhất với Quang Minh giáo đình. Bởi vì cái sự kiện khai quốc chi quân của Quang Minh đế quốc, cũng như việc trở thành một đế quốc, Quang Minh giáo đình xuất lực rất nhiều, công lao dĩ nhiên sẽ không nhỏ!

Hiện tại tỉnh tây bắc của Mạt La đế quốc có chiến sự, lại thêm phải đối mặt với sự xâm nhập liên tục của ma thú, tình hình cực độ không ổn. So sánh thì tình hình của Quang Minh đế quốc đỡ hơn rất nhiều, có thể điều khiển quân đội tăng viện cho tỉnh phía bắc. Quang Minh giáo đình cũng đồng thời trợ giúp hai đại đế quốc.

nl.Vốn dĩ Thiên Vũ đế quốc tạm thời đình chiến trong nửa tháng, biết được Mạt La đế quốc bị bọn ma thú xâm nhập, chỉ còn lại ba trong bốn tứ đại quân đoàn có mặt tại chiến trường. Nhân cơ hội tốt này, chúng nhất cử tiến hành tiêu diệt quân đội của Mạt La đế quốc đóng tại tỉnh tây bắc, chiếm cứ tỉnh tây bắc, rồi một lần nữa tiến công vào lĩnh thổ phía nam của Mạt La đế quốc.kien

Lao Nhĩ bệ hạ đối với việc Thiên Vũ đế quốc tăng binh ở tây bắc, lại có tình huống bất lợi, ma thú xâm nhập không ngừng ở đông bắc, chỉ có thể phái ra ba quân đoàn còn lại chống cự. Vì thế Uy Nhĩ nguyên soái phải thống lĩnh đệ lục và đệ thất quân đoàn ở tỉnh đông bắc mà ngăn chặn xâm lược liên tục của ma thú, còn đệ ngũ quân đoàn đi trợ giúp Phí Đức tướng quân ở tỉnh tây bắc

Bây giờ ba quân đoàn của Thiên Vũ đế quốc đã đến biên cảnh của tỉnh tây bắc. Đệ ngũ quân đoàn Mạt La đế quốc, cùng với Uy Nhĩ nguyên soái thống lĩnh hai quân đoàn kia gấp rút chạy tới tỉnh tây bắc và tỉnh đông bắc.

“Chàng đã có kế hoạch gì?” Đối mặt với tình huống cực độ bất lợi của Mạt La đế quốc, Tĩnh Hương vừa nghe tình lang nói đã có kế hoạch xong, lập tức ngước cái mặt ngọc lên nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi.

“Hắc hắc, nàng làm lại một lần cho ta, ta sẽ nói cho nàng!” Diệp Phong đê mê nhìn chằm chằm chằm cự nhũ săn chắc đầy đặn của Tĩnh Hương, rồi lấy ngọc thủ của nàng kéo xuống nơi phía dưới của mình, cảm nhận được tiểu hòa thượng đã cứng lên, miệng mỉm cười nhẹ.

“Đáng giận, việc này mà chàng cũng đòi điều kiện với thiếp…....” Tĩnh Hương đã sớm thích ứng với hành vi hoang đường của tình lang, vì nóng lòng muốn biết kế hoạch của hắn, lúc này đứng dậy nói hờn dỗi một câu, rồi quỳ xuống giữa hai chân hắn, đặt tiểu hòa tượng tà ác cương cứng của hắn giữa cự nhũ, mở đôi môi đỏ mọng mà cho nó vào trong, cùng với sự cọ sát của cự nhũ, thật là tiêu hồn.

“A….. lão bà, kỹ thuật của nàng càng ngày càng điêu luyện nha…..” Diệp Phong đang thoải mái trên giường, hưởng thụ sự phục vụ của Tĩnh Hương, miệng thì không ngừng khen.

Tĩnh Hương nghe vậy liền lúng túng, liền dùng răng cắn nhẹ cái gì đó trong miệng, Diệp đại sắc lang bị dọa vội vàng mỉm cười, an tĩnh nhắm mắt hưởng thủ không nói thêm. Một lúc đại mỹ nhân làm cho hắn muốn bộc phát, hắn liền một tay giữ đầu của đại mỹ nhân, để tinh hoa trực tiếp phóng vào trong miệng của nàng!

Tĩnh Hương từ lần đầu tiên làm cái loại việc này với tình lang, cũng bị hắn bức bách phải nuốt cái thứ này. Cho nên nàng trong lòng cũng đã có chuẩn bị, bởi vậy cam chịu mà nuốt xuống, rồi rửa sạch sẽ cho hắn, và thúc giục hắn nói ra kế hoạch.

“Lão bà, nàng thật sự là càng ngày khiến ta hạnh phúc đó!” Diệp Phong điểm lên cây Thanh sảng tiêu hồn, rồi ôm Tĩnh Hương đang xích lõa vào trong lòng ngực, hít hít mùi thơm cơ thể mê người trên người nàng, hắc hắc cười khẽ, rồi đem kế hoạch trong lòng nói cho nàng biết.

Tinh Hương nghe tình lang nói cái kế hoạch xong, nghĩ có thể khả thi, trong lòng có chút an ủi, vừa định nhắc nhở hắn một câu, không được nói cho ai cái việc giữa nàng và hắn, thì ngoài phòng ngủ đột nhiên có tiếng của Lộ Lộ vang lên: “Thiếu gia, Kiệt Nã Tư báo, đệ nhất, đệ nhị, đệ ngũ quân đoàn cùng ngốc thứu kỵ sĩ đoàn của Thiên Vũ đế quốc sắp tiến hành tấn công Bố Cát thành!”

“Rốt cuộc cũng đã bất đầu? Hắc hắc…..” Diệp Phong nghe vậy mỉm cười đắc ý, đứng dậy để Tĩnh Hương hầu hạ mặc y phục cho, rồi cùng Lộ Lộ đi đến đại sảnh công chúng, cao giọng gọi: “Các bộ đội chủ lực lập tức tập hợp. Thụy Ân, ngươi đi đến Kì Qua Nhĩ bộ lạc thông tri cho hỏa thương bộ đội đến đây!”

“Vâng!” Mệnh lệnh của đoàn trưởng vừa ra, Thụy Ân đang ở đại sảnh cùng tán gẫu với thành viên Tư Lược đoàn, lập tức đứng lên lĩnh mệnh!

Diệp Phong nhìn mọi người đều tự triển khai hành động, hướng Kiệt Nã Tư hỏi: “Các chiến trường còn lại và bọn ma thú bên kia tình hình thế nào? Kì Khoa Đức tuyết sơn của băng sương long ưng vẫn như trước không bị tập kích phải không?”

“Thiên Vũ đế quốc ngoại trừ phát động đại binh tiến công Bố Cát thành, ba chiến trường còn lại không có biến đổi gì lớn, mỗi ngày vẫn không ngừng mở cuộc tấn công nhỏ, tấn công lớn thì không có. Ma thú tại tỉnh đông bắc đã bị ngăn chặn bước tiến. Kỳ Khoa Đức sơn mạch vẫn như trước không có bị ma thú tập kích!” Kiệt Nã Tư bẩm báo lại.

Băng sương long ưng là thành quả của sự kết hợp giữa con đực băng sương cự long và con cái lam vũ cự ưng. Bề ngoài là hình dạng của cự ưng, lại có thêm long lân và băng sương long tức. Nói tóm lại có được một phần ba năng lực của băng sương cự long, bình thường sống không lầu bằng cự long mấy ngàn năm tuổi, chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi vài chục năm. Tuy nhiên bọn chúng lại có năng lực sinh sản cao hơn cự long và cự ưng, có thể sinh với số lượng lớn như loài ác điểu sản bình thường.

Tinh linh trung đội thường dùng Truyện Tống Trận để làm phương tiện mà trinh sát tình hình hai tỉnh đông bắc và tây bắc cho đoàn trưởng đại nhân, thì phát hiện ở phía nam Tinh Quang bình nguyên là Kì Khoa Đức tuyết sơn. Trong đó là một lượng lớn băng sương long ưng, ma thú tựa hồ như rất cố kỵ với chúng nó, vẫn chưa có trêu chọc chúng nó!

nl.Như hôm nay quân đoàn Thiên Vũ đế quốc tấn công tỉnh tây bắc, tất cả là sáu quân đoàn. Trong đó đệ nhất, đệ nhị, đệ ngũ quân đoàn cùng ngốc thứu kỵ sĩ đoàn đóng tại phương bắc của Bố Cát thành, ba quân đoàn còn lại phân biệt phụ trách ba thành trì trọng yếu. Rõ ràng là muốn tập trung binh lực đánh chiếm thành trì quan trọng nhất!kien

Bốn quân đoàn của Mạt Lạ đế quốc không có thay đổi gì. Sau khi đệ ngũ quân đoàn đến thì trực tiếp được Phí Đức giao cho nhiện vụ ở lại Bố Cát thành chuẩn bị chống đỡ đợt công kích lớn của Thiên Vũ đế quốc!

Diệp Phong đối với băng sương long ưng trong Kỳ Khoa Đức tuyết sơn rất có hứng thú, một mực có ý niệm xấu xa trong đầu đối với đám băng sương long ưng này. Hắn nghe Kiệt Nã Tư báo xong, liền gật gật đầu trầm tư. Khi toàn bộ bộ đội chủ lực của Tư Lược đoàn tập hợp lại, không lâu thì Thụy Ân cũng dẫn hai địa, hỏa thương đại đội mới thành lập đến. Hắn giải thích một phen kế hoạch cùng mục tiêu của lần hành động này, rồi dẫn bọn họ thông qua Truyện Tống Trận đến Thiên Luân sâm lâm ở phía đông bắc Bố Cát thành. Nơi này là nơi hắn sớm đã chuẩn bị chu đáo cho việc hiệp trợ cho Bố Cát thành.

Bố Cát thành, nằm ở tỉnh tây bắc của Mạt La đế quốc, phương bắc đều là núi, là thành quan trọng nhất trong bốn thành ở biên cảnh phía bắc này. Phía đông và tây đều là núi cao cùng chướng ngại do thiên nhiên tạo ra. Vị trí địa hình này đối với việc phòng thủ cực kỳ có lợi, có thể nói là dễ thủ khó công!

Lúc này ba quân đoàn của Thiên Vũ đế quốc đã ở ngoài Bố Cát thành chuẩn bị tấn công. Nhìn qua một chút, ngoài cửa thành phía bắc, có thể thấy có vô số người, đó là một cảnh tượng của chiến tranh!

Bảo La hoàng tử, cao lớn anh tuấn, mái tóc màu xanh, và trung niên Bỉ Luân – Ba Lạc Khắc nguyên soái, tóc ngắn màu tím, tướng mạo bình thường đang cưỡi chiến mã tại trung tâm quân đội cùng ba gã tướng quân khác bàn luận với nhau. Cuộc tấn công đầu tiên lập tức triển khai, bọn lính mang theo những vật dụng công thàng dưới sự chỉ huynh của tướng lĩnh, mà hét to hướng về Bố Cát thành mà tấn công!

“Xem ra địch quân này muốn dùng biện phá cường công đây. Thật sự chẳng biết quý trọng tánh mạng của binh lính!” Phía bắc tường thành, Mạt La đệ nhất mĩ nam Phỉ Long, mặc một bộ trọng kỵ khải giáp, đầu không đội nón sắt, hai mắt nhìn quân địch đang xung tiến lên ở phía dưới, cười khẻ khinh thường

“Không được khinh thường. Trước khi cuộc chiến chưa chấm dứt, sự khinh thường sẽ làm con nếm mùi thất bại!” Phí Đức tướng quân anh tuấn, nhìn tình hình ở phía dưới, trong miệng chánh sắc nhắc nhở nhi tử.

"Sát a ….. sát a ….."

Bọn binh lính Thiên Vũ đế quốc không ngừng hét to và xung phong tiến lên, nhưng lại bị xạ khích trận mưa mũi tên vô tình. Cuộc công thành với quy mô lớn rốt cuộc cũng chính thức bộc phát!

“Hừ, ta muốn xem cái Bố Cát thành nhỏ nhoi kia có thể đứng vững được bao lâu. Thật sự mong tên Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ cùng Tư Lược đoàn cũng ở trong Bố Cát Thành. Nếu để ta bắt được hắn, nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi lại muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong…..” Bảo La hoàng tử đang cưỡi chiến mã đứng nhìn đám lính, quan sát cuộc tấn công đến Bố Cát thành, khinh thường mà thì thầm. Nghĩ đên cái tên Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, mà gã cực kỳ thống hận, liền nghiếng răng nghiếng lợi rất muốn trả thù.

“Nếu hỏa pháo bộ đội của Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ ở Bố Cát thành, chúng ta muốn chiếm thành này nhất định phải tốn thất nhiều hơn!” Bỉ Luân nguyên soái trầm tư.

Bảo La nghe vậy nghĩ về tên Lôi Ân lưu manh kia, khinh thường cười nói: “Bỉ Luân nguyên soái, người đã đánh giá quá cao tên Lôi Ân kia rồi. Hắn chỉ là một tên tiểu cẩu lưu manh. Theo tình báo, tại Mạt La đế đô hắn có danh hiệu là cầm thú nam tước, thường xuyên làm những việc thương thiên hại lý. Tất cả cư dân đều hận hắn như muốn cắn hắn một cái. Chỉ vì hắn vận khí tốt mà có địa tinh hỏa pháo, nếu không cũng không có khả năng uy hiếp đến chúng ta. Nếu hắn dám xuất hiện, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất, tống hắn đi gặp Minh thần!”

“Đúng vậy, hoàng tử điện hạ nói có đạo lý. Mặc dù đệ nhất, đệ nhị quân đoàn của chúng ta trải qua đại chiến sẽ tổn thất, nhưng ba quân đoàn tập hợp chung một chỗ, thì có tổng cộng hai mươi vạn nhân mã, làm gì phải sợ một trăm địa tinh hỏa pháo của hắn!” Ba gã quân đoàn tướng quân còn lại, trước sau mở miệng phụ họa lời nói của Bảo La.

“A, a, hoàng tử điện hạ nói rất có đạo lý. Có điều là trên chiến trường, chúng ta không thể khinh thường, hay là cẩn thận một chút cũng tốt!” Bỉ Luân nguyên soái đối với việc khinh địch của Bảo La hoàng tử, không thể giúp gì hơn, mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười. Đắc tội với vị quốc vương tương lai cực độ thù dai này, sau này thế nào cũng không có trái ngon để ăn!

Bảo La nghe Bỉ Luân nói xong, hai mắt nhìn về phía trận chiến phía trước, không có nói tiếp, trong lòng cũng lơ đễnh những lời của Bỉ Luân nói, hoàn toàn không để tên Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ tiểu lưu manh này trong mắt. Gã rất muốn hắn xuất hiện trên chiến trường, để có thể giết hắn!

So sánh với Bảo La hoàng tử, tại một đồi núi cách năm dạm về phía tây nam nơi Thiên Vũ đế quốc đóng quân, thông qua Truyện Tống Trận do tinh linh trung đội đặt, Diệp Phong dễ dàng đến Thiên Luân sâm lâm, bí mật nằm trên đồi núi, quan sát quân đội của Thiên Vũ đế quốc, miệng còn ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn.

Lạc Tư đang ở bên trái đoàn trưởng đại nhân, nằm sấp xuống trên đồi, quan sát đội ngũ của Thiên Vũ đế quốc, thấy đoàn trưởng không có chỉ thị gì, từ trong đai lưng không gian lấy một bình rượu ra, xoay người lại để có thể uống nó.

Tinh linh trung đội hôm nay phải giám thị tình hình ở tây bắc và đông bắc. Bởi vậy, lần hành động này Kiệt Nã Tư chỉ có dẫn mười tên tinh linh xạ thủ, y theo kế hoạch của đoàn trường đại nhân mà thực hiện, những thành viên còn lại thì ai làm việc nấy.

Phía dưới sườn núi, bộ đội chủ lực của Tư Lược đoàn cùng với hai hỏa thương đại đội mới thành lập, tất cả đều im lặng đợi mệnh lệnh của đoàn trưởng đại nhân. Chú tạo trung đội và hương kì trung đội ở phía sau cùng hai gã tinh linh xa thủ lo canh Truyện Tống Trận cũng không có chút động tĩnh gì.

Phần đông sa mạc thương thủ lần đầu tiên tham gia trận chiến lớn như vậy, nhìn thấy số lượng địch nhân nhiều hơn, trong lòng có chút khẩn trương. Có điều là bọn họ vì kế hoạch của đoàn trưởng đại nhân mà có một chút yên tâm.

“Lão đại, ngốc thứu kỵ sĩ đoàn trong đội ngũ của Thiên Vũ đế quốc đã bắt đầu di chuyển!” Ai Đức nằm tại bên phải của Diệp Phong, nhì ngốc thứu kỵ sĩ đoàn của Thiên Vũ đế quốc hàng ngũ chỉnh tề trong tư thế chuẩn bị, lập tức nhắc nhở Diệp Phong.

“Mẹ kiếp, hơn mười ngàn ma sủng tứ giai hắc vũ ngốc thứu, thật đúng là mẹ nó §$§§”%&§”” ….... Lão tử mà có một không trung kỵ sĩ đoàn như vậy thật là tốt biết mấy…..” Diệp Phong quan sát bọn kỵ sĩ thân mặc khinh kỵ khải giáp chế tạo bằng cương thiết đang cưỡi hắc vũ ngốc thứu, tỏ vẻ hâm mộ, rồi nhìn Lạc Tư phất tay ra hiệu, để cho lão thông tri cho chú tạo trung đội và hương kì trung đội chuẩn bị hành động!

“Lên…...”

Mệnh lệnh được truyền ra từ miệng của Bỉ Luân nguyên soái, đoàn trưởng Thiên Vũ đế quốc ngốc thứu kỵ sĩ đoàn lập tức dẫn đầu bọn ngốc thứu kỵ sĩ với khí thế hung hăng bay về phía Bố Cát thành.

"Sát a ….."

Đoàn trưởng Mạt La đế quốc hắc ưng kỵ sĩ đoàn cũng theo lệnh của Phí Đức tướng quân mà dẫn bọn hắc ưng kỵ sĩ bay lên cao, với sự trợ công của xạ thủ đồng bọn trong phạm vi có thể, cùng ngốc thứu kỵ sĩ của địch quân mà tạo ra một chiến trường trên không trung thật kinh tâm động phách!

“Con bà nó, hai vạn đại điểu trên không trung đánh nhau, cái cảnh này mẹ nó thật hoành tráng a!” Diệp Phong nhìn hai đạo phi hành bộ đội đang đánh nhau ở trên không trung với con mắt cực độ tham lam, rõ ràng đây là tính ghen tỵ. Nhưng tên gia hỏa này lại lập tức lộ ra một nụ cười nham hiểm, đối chú tạo, hương kì hai trung đội mà hạ lệnh: “Uy hiếp lớn nhất của địch nhân, ngốc thứu kỵ sĩ đoàn, đã bị cuốn vào trận chiến, lập tức chuẩn bị pháo đạn độc khí, đưa cho lão tử để ném vào tên hoàng tử ngốc nghếch và nguyên soái của địch nhân đang ở trên mặt đất!”

Chú tạo trung đội và hương kì trung đội nhận được thông tri của Lạc Tư đã chọn lựa được điểm bắn thích hợp trên sườn núi, từ trong đai lưng không gian lấy ra gia nông pháo, vừa nghe mệnh lệnh của đoàn trưởng đại nhân, lập tức lắp pháo đạn độc khí vào, rồi nhắm chuẩn vào trung tâm của địch quân, nơi hoàng tử và nguyên soái đang đứng, rồi triển khai trận trận pháo kích mãnh liệt!

## 108. Chương 108 - Lưu Manh Đoàn Trường“trí Sái”sỏa X Hoàng Tử

Một trăm gia nông pháo đặt trên mặt đất liên tục triển khai pháo kích mục tiêu nhắm chuẩn. Những tiếng nổ “oanh oanh” không ngừng trong khi binh lính lưỡng quốc đang giao chiến. Khói pháo tràn ngập trong phạm vi pháo kích, rất nhiều những tiếng la thống khổ cuống quýt vang lên. Một số binh lính của Thiên Vũ đế quốc xung quanh đã hít cái loại khói pháo này, trước sau đều ngã xuống đất, giãy dụa kêu la, tình trạng thập phần thống khổ.

Ba gã tướng quân của Thiên Vũ đế quốc đứng ở trong phạm vi chủ yếu của đợt pháo kích này, có hai gã không thể tránh được, cùng với bọn lính xung quanh mình mà bị nổ không còn ra hình thể gì. Bỉ Luân nguyên soái, thực lực bát giai tật phong kỵ sĩ, thấy tình hình như vậy, liền đem Bảo La hoàng tử nhanh chóng tiến về phía trước để tránh phạm vi pháo kích. Một gã tướng quân của đệ nhị quân đoàn còn sót lại, chạy theo Bỉ Luân, vì thế may mắn thoát chết!

“Cái này là hỏa pháo bộ đội của Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ. Pháo đạn bắt nguồn từ hướng tây nam. Trì Khắc tướng quân, lập tức dẫn bộ đội của ngươi mà bao vây bọn chúng lại, nhanh lên!!!” Bỉ Luân nguyên soái đã đứng ở ngoài phạm vi của đợt pháo kích, tâm trạng cực kỳ đau lòng vì vừa bị đánh lén lại còn mất đi hai vị tướng quân, nhìn về hướng pháo đạn, liền ra lệnh cho vị Trì Khắc tướng quân của đệ nhị quân đoàn bao vây địch nhân, rồi quát to với phần đông binh lính đang bối rối, nhanh chóng tản ra, tránh tập trung để khỏi bị hỏa pháo oanh tạc.

“Nguyên soái, cái khói pháo đạn này có độc, có độc oa…...” Đoàn trưởng đệ nhị băng sương kiếm sĩ của đệ nhất quân đoàn đã hít khói pháo, lo lắng chạy đến trước Bỉ Luân mà bẩm báo. Kết quả dĩ nhiên đã hít vào một lượng lớn khói pháo, vừa nói một nửa thì độc tính phát ra liền ngã xuống đất, giãy dụa kêu la.

nl.Pháo đạn có độc, cái này sao lại có thể? Lôi Ân rốt cuộc là thứ quái vật gì….. Bỉ Luân quan sát vị đoàn trưởng đang nằm kêu la trên mặt đất, cùng với những tên lính cũng kêu la vì hít phải khói độc, cau mày, không thể tưởng tượng được khói của pháo đạn này lại có chứa loại kịch độc!kien

“Cái tên tiểu nhân Lôi Ân đáng chết kia, ta nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Bỉ Luân nguyên soái, mau truyền lên ngốc thứu kỵ sĩ đoàn bao vây tên Lôi Ân!” Bảo La hoàng tử vẫn còn kinh hoảng, nhìn đám khói đó mà nguyền rủa cừu nhân, quay đầu đối Bỉ Luân mà phân phó

“Hoàng tử điện hạ, bây giờ ngốc thứu kỵ sĩ đoàn đang chiến đấu cùng hắc ưng kỵ sĩ đoàn của địch quân, muốn lui về khẳng định sẽ có tổn thất lớn. Hơn nữa lần này công thành chỉ còn chút xíu là khiến bọn chúng thất bại. Việc lấy Bố Cát thành mới là quan trọng nhất, thỉnh ngài suy nghĩ cẩn trọng!” Bỉ Luân nguyên soái nghe vậy trong lòng thầm than, miệng thì vừa phân tích vừa khuyên.

“Được, ta tự mình dẫn đội đi bắt tên Lôi Ân súc sinh kia!” Bảo La quan sát theo hướng Bố Cát thành, nơi ngốc thứu kỵ sĩ đoàn đang tấn công, hiểu được Bỉ Luân nói có đạo lý, nhưng trong lòng thật sự khó có thể kềm nén được. Lúc này hắn ôm hận quát, leo lên chiến mã, gọi đám kỵ sĩ của đệ nhất quân đoàn không có tướng chỉ huy, theo hắn phi ngựa tới hướng tây nam.

Bỉ Luân nhìn hoàng tử điện hạ mang theo mối hận thù vừa tránh né pháo kích vừa dẫn quân đội phi đến hướng tây nam, trong lòng mặc dù lo lắng cho sự an toàn của hoàng tử điện hạ. Nhưng y biết rõ nên có khuyên thêm thì thế nào cũng bị nổi giận, nghĩ lại liền gọi Trì Khắc tướng quân đi bảo vệ hoàng tử, còn y thì dẫn quân đội còn lại, mau chóng phân tác để tránh pháo đạn vào khói pháo. Với cái chết của hai gã tướng quân kia, nếu không lấy được Bố Cát thành, Bỉ Luân mặt dày này, không thể đình chỉ tấn công địa phương này!

Về phía binh lính Mạt La đế quốc trong Bố Cát thành, thấy hỏa pháo của viện quân bên mình đã gây tổn thất trầm trọng cho địch quân, sĩ khĩ nâng cao, vô luận là kiếm sĩ phòng ngự, hay pháp sư và xạ thủ công kích, tất cả càng cố gắng thêm một chút để hoàn thành nhiệm vụ của mình!

“Địa hỏa pháo bộ đội của Lôi Ân thật sự là không đơn giản. Trực tiếp oanh tạc vào trung tâm của địch quân, Thiên Vũ đế quốc khẳng định sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Nếu Lôi Ân chịu vào thành nghe điều khiển của ta, nhất địch có thể kích hội hoàn toàn địch quân trước mắt, thật đáng tiếc…..”

Trên tường thành, Phí Đức tướng quân mặc dù không rõ ràng tình huống dịch quân dưới đó chết như thế nào, nhưng mà cũng có thể tưởng tượng ra sự tổn thất đó không phải là nhỏ, trong miệng không ngừng cảm khái hâm mộ hỏa pháo bộ đội của Lôi Ân, rất muốn hợp tác. Đáng tiếc nghĩ đến quan hệ đối địch giữa Pháp Lôi Nhĩ gia tộc bọn họ cùng gia tộc của mình, chỉ phải bất đắt dĩ lắc đầu thở dài.

“Đánh lén là thứ mà tên Lôi Ân ưa thích. Nếu hắn không có địa tinh hỏa pháo, thì hắn vốn không có cơ hội đứng trên chiến trường!” Phỉ Long nhìn tình trạng doanh trại địch quân bị oanh tạc, cũng thập phần hâm mộ đối với hỏa pháo bộ đội của tên tử đối đầu này, nhưng miệng vẫn như cũ phát ra những lời lẽ khinh thường, lại pha thêm một chút hy vọng hắn có thể bị địch nhân phản kích giết chết.

“Còn muốn ta nhắc con bao nhiêu lần, con mới hiểu được không nên xem nhẹ đối thủ của mình? Hiện tại Lôi Ân hắn không còn là tên ngồi không, khi nam phách nữ như trước. Chỉ biết khich thường địch nhân, sẽ làm cho con thua thê thảm hơn!” Phí Đức tướng quân nhíu mày nhìn nhi tử mà trách móc.

Phỉ Long thấy phụ thân lộ vẻ không vui, liền không có ý kiến gì nữa, chỉ là trong lòng càng ghét tên Lôi Ân nhiều thêm, nhìn về phía tây nam với ánh mắt tràn ngập tia hận thù!

Trì Khắc tướng quân, tóc đỏ, gầy gò, suất lĩnh đệ nhị quân đoàn, cùng Bảo La hoàng tử dẫn kỵ sĩ của đệ nhất quân đoàn. Binh lực tổng cộng khoảng sau vạn người, thanh thế tuyệt đối lớn, đằng đằng sát khí.

“Hắc hắc, tên hoàng tử ngu ngốc cũng tới đây, tốt, thật tốt a. Chạy đi, dùng sức mà chạy, sẽ có người để cho bọn ngươi chạy!” Diệp Phong đứng ở trên sườn núi, nghe được tiếng nổ phát ra do hai trung đội chú tạo và hương kỳ khai pháo, hai mắt thì đang quan sát bọn địch nhân Bảo La, trên mặt lộ ra gian kế rồi cười lớn không ngừng. Sau đó hắn bảo hai trung đội đem hỏa pháo phân ra để công kích, không cần phải tập trung công kích chủ soái của địch quân dưới đó.

Bởi vì binh lính quá nhiều, đội hình lại quá dày đặc, chúng binh lính của Thiêu Vũ đế quốc, khi bị pháo đạn mãnh liệt cùng độc khí công kích song song, cơ hồ từng lớp ngã xuống, tình cảnh thảm thiết dị thường. Bọn quan quân Bỉ Luân thấy vậy đều cực độ đau lòng.

Nhưng bọn quan quân Phí Đức của Mạt La đế quốc ở Bố Cát thành đều lộ vẻ mặt vui mừng, mong bọn địch nhân bị nổ cho chết hết luôn. Chỉ có Phỉ Long là không vui vì tên tử đối đầu với hắn lại lần nữa lập chiến công hiển hách!

“Ha ha, nhìn địch nhân bị oanh tạc, con mẹ nó thật sảng khoái a. Lão đại, nếu số gia nông pháo được bọn địa tinh nô lệ hoàn thành thêm, hỏa lực của chúng ta sau này khẳng định mạnh mẽ hơn!” Tên Ai Đức mập mạp thường khi nhuyễn phạ ngạnh (hiếp người thế cô, sợ người mạnh) nhìn bên mình đang bắn pháo đạn độc khí vào đám địch nhân khiến chúng hỗn loạn không ngừng. Gã lại nghĩ tới những tên địa tinh nô lệ của bên mình đang chế tạo gia nông pháo, nhịn không được cười rất to.

“Tiểu tử ngươi đừng quá trông chờ vào gia nông pháo. Vì nó mặc dù tốt, nhưng cũng không phải lúc nào cũng dùng được. Gia tăng thực lực của chính mình mới là vương đạo!” Diệp Phong điểm lên cây Thanh sảng tiêu hồn, tức giận liếc Ai Đức một cái, nhìn bọn địch nhân Bảo La chỉ còn cách không quá một dặm, liền lớn giọng quát: “Dời trận địa, y theo kế hoạch”, rồi dẫn mọi người rời khỏi sườn núi, hướng nơi đặt Truyện Tống Trận mà đi.

Nhóm pháo thủ Lạc Tư nghe mệnh lệnh, liền toàn bộ đình chỉ khai pháo, đem gia nông phóa thu vào đai lưng không gian, cùng các thành viên Tư Lược đoàn đi theo sau đoàn trưởng đại nhân, tiến vào Truyện Tống Trận. Hai gã tinh linh xạ thủ đi cuối cùng để thu Truyện Tống Trận, rồi nhanh chóng cưỡi điêu bay về Thiên Luân sâm lâm. Chỉ một chút công phu như vậy, thành viên Tư Lược đoàn toàn bộ mau chóng biến mất vô tung.

“Nhanh, mọi người phi nhanh, địch nhân muốn chạy trốn!” Bảo La hoàng tử không biết gì, cưỡi ngựa chạy rất nhanh, phát hiện pháo thủ của địch nhân ở sườn núi đi xuống, lập tức đắc ý hét to, kêu gọi chúng binh lính tăng tốc tiến lên!

Cách năm dặm về phía đông nam của quân đội Thiên Vũ đế quốc, phía sau một sườn núi khác, hai gã tinh linh xạ thủ đang canh chừng hai Truyện Tống Trận bên trái. Diệp Phong dẫn thành viên Tư Lược đoàn xuất hiện. Chú tạo trung đội lập ở sườn núi mà lấy gia nông pháo ra, chuẩn bị bắn!

Diệp Phong bỏ qua việc đối mặt bọn ma thú ở tỉnh đông bắng, tổng kế hoạch tạm thời đối với địch quân ở tỉnh tây bắc cũng không đề cập đến. Trước mắt việc tha đổi vị trí này của Tư Lược đoàn, chính là Diệp Phong muốn thực hiện kế hoạch công kích đại quân của địch nhân – thuấn di du kích ( đánh du kích nhanh gọn với địch nhân)!

Lợi dụng Truyện Tống Trận để di chuyển nhanh, hắn lệnh cho Kiệt Nã Tư dẫn tinh linh xạ thủ tại phía tây, tây nam, đông, đông nam bốn phía tìm kiếm một điểm bí mật, để bố trí Truyện Tống Trận, hắn mới có thể oanh tạc địch nhân liên tục. Trước khi bốn chỗ đó không bị phát hiện, địch nhân muốn truy kích hắn, phải đuổi theo hắn một khoảng thời gian dào. Cho nên bọn chúng cuối cùng cũng phải chay qua chạy lại bốn lần, với hơn mười dặm đường thì thế nào cũng mệt mỏi, làm sao có thể chống lại tuyệt chiêu đồ sát của tinh anh Tư Lược đoàn?

Cái việc này mà có thể nghĩ ra. Ta quả là có tài, hắc hắc….. Diệp Phong trong đầu nghĩ tới tên địch nhân cuối cùng bị giết, sảng khoái mà cười đầy dâm ý. Hắn nhìn bọn Lạc Tư ải nhân đang cầm gia nông pháo, nhả khói thuốc ra, hắc hắc mỉm cười: “Thật muốn xem tên hoàng tử ngu ngốc kia sau khi đến sườn núi, mà không tìm được chúng ta, sẽ để vẻ mặt như thế nào a!?”

“Ha ha ha, cái này phải quan sát sao? Lúc ấy thể nào cũng lộ vẻ mặt không tin được!” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc trong miệng cũng ngậm một cây Thanh sảng tiêu hồn, nghe lão đại nói xong, lập tức cười to phát biểu, rồi cố ý làm ra vẻ không tin được, cho mọi người cùng thấy. Mọi người đều lập tức cười lên!

Cùng lúc đó Bảo La hoàng tử đã dẫn đội xông đến cái sườn núi mà bọn người Diệp Phong đã rời khỏi, phát hiện không có một ai, không nhịn được nhíu mày, “Kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta lên lộn chỗ? Bọn chúng ở đâu?”

“Hoàng tử điện hạ, địch nhân chắc đã chạy trốn rồi. Chỗ này có dấu vết của hỏa pháo để lại, bọn họ trước đây chắc chắn ở chỗ này!” Trì Khắc tướng quân nhìn tình hình chung quanh, nghe Bảo La nói, liền lên tiếng báo lại.

“Chạy thoát? Không có khả năng. Bọn chúng làm sao có khả năng chạy nhanh như vậy?” Bảo La quan sát bốn phía đồi núi, trước mắt không thấy tung tích của địch nhân, không thể tinh địch nhân có khả năng chạy thoát nhanh như vậy, trong lòng nổi hận, đối binh lính quát: “Tìm kiếm, tìm kiến cho ta, nhất định phải tìm được Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ!”

“Vâng!” Chúng binh lính nghe lệnh liền nhất tề đáp, vừa định hành động, thì phía đông nam đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Sau đó thấy pháo đạn bay tán loạn, nhanh chóng oanh tạc vào trong đại quân do Bỉ Luân nguyên soái thống lĩnh, làm cho diện tích độc khí phát ra càng ngày còn lớn hơn. Binh lính từng lớp từng lớn ngã xuống đất!

“Cái này, cái này sao lại như thế? Chẳng lẽ bọn chúng còn có một nhóm hỏa pháo bộ đội mai phục ở phía nam? Bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu địa tinh hỏa phảo vậy?” Bảo La cùng với chúng binh linh nhìn về hướng đông nam, tất cả đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được!

nl.Bỉ Luân nguyên soái tại trong đại quân lo tránh né oanh tạc, tâm trạng càng thêm giật mình. Nếu địch nhân có thêm một nhóm hỏa pháo bộ đội nữa, hôm nay quân đội bọn họ nhất định sẽ tổn thất nặng nề hơn!

“Lôi Ân có một nhóm hỏa pháo khác?” Phụ tử Phí Đức và Phỉ Long hai người nhìn về phía đông nam, mắt mở lớn, tất cả đều cảm thấy rất khó hiểu.kien

“Truy kích, hướng phía đông nam mà truy kích!” Mặc dù không thể giải thích được việc này như thế nào, nhưng Bảo La hoàng tử nghĩ đến Lôi Ân là giận, thì cũng không nghĩ gì thêm, trực tiếp ra lệnh cho chúng binh tướng nhằm hướng đông nam mà tiến.

Pháo đạn nổ mạnh mẽ, độc khí phát ra phạm vi càng lúc càng lớn, trận hình quân đội của Thiên Vũ đế quốc càng ngày càng bị phân tán ra, nhân số tử vong tăng rất nhanh. Bỉ Luân nguyên soát thấy tình hình như vậy, trong lòng thầm hận, cắn răng ra lên cho đại quân hướng tới Bố Cát thành mà tổng tấn công. Bị oanh tạc không ngừng như vậy, không bằng trực tiếp công thành, một hơi lấy trọn nó.

“Địch nhân muốn tổng tấn công, cơ hội tốt! Phỉ Long thông báo cho các kỵ sĩ đoàn chuẩn bị. Bọn địch nhân biết nếu không thể lấy được thành trì thì sẽ tự động rút về, đó cũng là lúc chúng ta phản công!” Phí Đức tướng quân nhìn địch quân phát động tổng tấn công, lập tức mở miệng phân phó nhi tử đi bố trí, trong lòng đang mong Khảm Đặc thành vẫn bình yên, lúc đó sẽ tung toàn bộ binh lực của một binh đoàn mà truy kích địch nhân!

Bảo La hoàng tử dẫn đội từ phía tây nam truy kích đến phía đông nam, vì khoảng cái dài gấp đôi, cho nên cũng tốn không ít thời gian. Diệp Phong tiêu sái đứng trên đỉnh ngọn đồi ở phía đông nam, nhìn địch nhân đã mở cuộc tổng tấn công Bố Cát thành, cùng bọn địch binh Bảo La ngu ngốc đang phi tới, thần tình lộ một nụ cười đắc ý!

“Ha ha, lão đại, người quả thật là tài giỏi. Địch nhân bị chúng ta bức phải tổng tấn công!” Ai Đức quan sát tình hình địch nhân, miệng không ngớt cười to.

“Dừng, ta lão đại của ngươi không chỉ có vậy thôi sao?” Diệp Phong liếc Ai Đức một cái, đối bọn ải nhân Lạc Tư mà nói: “Từ từ bắn, nhất định để độc khí tản ra. Đại bộ đội của địch nhân thoát được khỏi xạ trình, thì chuyển qua bắn bọn người của tên hoàng tử ngu ngốc kia!”

“Vâng, đoàn trưởng người chỉ đứng xem là được!” Bọn ải nhân Lạc Tư khai pháo nhìn thấy địch nhân bị chính mình oanh tạc, rất lấy làm hưng phấn, cũng không thể tưởng tượng ra được. Bởi vậy bọn họ vừa nghe đoàn trưởng đại nhân ra lệnh, liền lập tức cười cười lĩnh mệnh

“Lôi Ân, ta nhất định sẽ giết được ngươi!” Bảo La hoàng tử phi ngựa vội vàng, nhình pháo đạn từ hướng đông nam không ngừng oạch tạc quân đội bên mình, trong lòng càng nổi giận hơn, phẫn nộ thầm mắng.

Pháo đạn như cuồng phong, độc khí tỏa khắp nơi. Khi Bỉ Luân tổng tấn công Bố Khắc thành, thì Bảo La cùng Trì Khắc dẫn bọn binh lính tiếp cận đồi núi phía đông nam, Diệp Phong thì lại dẫn thành viên Tư Lược đoàn thông qua Truyện Tống Trận mà đến nơi khác ở phía tây. Hai tinh linh xạ thủ nhanh chóng thu hồi Truyện Tống Trận, bay về Thiên Luân sâm lâm. Sau khi Bảo La lên đến đỉnh đồi núi, lại trống không, hoàn toàn không thấy tung tích bọn người Diệp Phong ở đâu.

“Mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết, cái này rốt cuộc là như thế nào!!!” Trì Khắc nhìn xung quanh không một bóng người, đồng thời tâm trạng không thể tin, miệng phát ra những lời cực độ phẫn nộ!

“Đáng hận, đáng hận a! Lôi Ân tên hỗn đản đáng chết này, súc sinh giảo hoạt…..” Bảo La thấy vệ, tay nắm chặt lại rồi quát, chưa kịp nói xong, thì phía tây lại truyền đến tiếng oanh oanh của pháo kích.

“Cái này không thể, cái này rốt cuộc là cái gì???”

Lần này không chỉ có bọn người Bảo La không tin được, cả binh tướng của lưỡng quốc trong chiến trường thấy phía tây phát ra những đợc pháo đạn oanh oanh, mắt choáng váng, không lý giải được tại sao như thế. Đầu tiên là phía tây nam, tiếp theo là phía đông nam, bây giờ lại tới phía tây, hơn nữa một bên không có động tĩnh gì, còn bên kia lại có tiếng khai pháo, cái này nên gọi lại gì?

“Lôi Ân! Tên hỗn đản này!!!” Bảo La hoàng tử đứng từ trên đỉnh đồi, nhìn về phía tây mà phát to những tiếng căm hận. Không tin việc tà quái sẽ tái hiện lần nữa, hắn dẫn đội ngũ hướng phía tây mà phóng đi!

## 109. Chương 109 - Hoàng Tử Tử、nguyên Suất Đảo ，thiên Vũ Thảm Bại

Sự thật vĩnh viễn tàn khốc, khi Bảo La hoàng tử tiếp tục thống lĩnh đám binh tướng phần đông đã mệt mỏi, vừa trách pháo đạn oanh tạc, vừa lo sợ độc khí nguy hiểm, hướng về đồi núi phía tây mà đuổi. Còn Diệp Phong lại dẫn thành viên Tư Lược đoàn chơi gã lần nữa, đi đến hướng đông cười to ha ha, rồi tiếp tục oanh tạc!

Cái loại phương thức tác chiến này trông rất lạ, khiến cho chúng binh tướng lưỡng quốc đều phải nghi nghi hoặc hoặc, không thể tìm ra được lý do để giải thích. Bỉ Luân nguyên soái không còn cách nào, chỉ phải mạo hiểm điều động ngốc thứu kỵ sĩ đại đội, hiệp trợ Bảo La hoàng tử truy kích địch nhân.

“Hừ, muốn điều động ngốc thứu kỵ sĩ, sao có việc dễ dàng như thế được!” Phí Đức tướng quân thấy địch quân điều động đại đội ngốc thứu kỵ sĩ truy kích Lôi Ân, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, mở miệng hạ lệnh cho đệ nhị đại đội hắc ưng kỵ sĩ đoàn đuổi theo truy kích địch nhân.

Tuy nhiên tên Phỉ Long rất hận Lôi Ân này lại mở miệng khuyến cáo, nói rằng phía đông lần này cũng như ba lần trước, cho nên không cần phái hắc ưng kỵ sĩ đuổi theo, chi bằng nhân cơ hội này mà tiêu diệt ngốc thứu kỵ sĩ đoàn của quân địch!

Phí Đức tướng quân nghe nhi tử nói như vậy, mặc dù cũng nhìn ra được tâm tư của hắn, nhưng mà nghĩ lại ba lần sự kiện cổ quái đó, thì cũng cho là hỏa pháo bộ đội ở phía đông rất có khả năng lại biến mất. Bởi vậy ông đã hạ lệnh cho hắc ưng kỵ sĩ đoàn nhân cơ hội mà toàn lực công kích ngốc thứu kỵ sĩ của địch nhân không có chi viện này!

Bảo La hiện tại cùng Trì Khắc và bọn kỵ sĩ cưỡi ngựa không có mệt mỏi, tình huống cũng không có vấn đề gì. Nhưng đám binh tướng chạy phía sau thì tình trạng xấu vô cùng, tất cả đều mệt mỏi, thở hồng hộc, chỉ vì quân lệnh và nghị lực nên mới không dám trốn đi!

“Mọi người cố gắng lên, lần này có ngốc thứu kỵ sĩ phối hợp, chúng ta nhất định có khả năng tiêu diệt địch nhân. Ai giết chết được Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, được thưởng một trăm vạn kim tệ, và phong tước vị tử tước!” Bảo La hoàng tử nhìn binh tương bên mình mệt mỏi, liền mở miệng hét to muốn dụng những lời dụ hoặc hấp dẫn để đôn đốc!

nl.Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong (Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn). Chúng binh tướng không ai không thích kim tệ và tước vị, nghe hoàng tử điện hạ nói sẽ phong tước cùng tưởng thưởng hậu hĩ, gạt bỏ mệt mỏi phấn chấn tinh thần lên, nhằm hướng đông mà xung phong!kien

Sườn núi phía đông, thành viên Tư Lược đoàn cũng dịch chuyển đến, Diệp Phong thấy địch quân phái ra một đại đội ngốc thứu kỵ sĩ, lập tức bảo với chú tạo, hương kì hai trung đội tiếp tục khai pháo, rồi phân phó thành viên còn lại chuẩn bị chiến đấu, để cho sa mạc thương thủ cùng hỏa thương lùi về phía sau, tránh ngốc thứu kỵ sĩ của địch nhân phát hiện.

Đại đội ngốc thứu kỵ sĩ phụng mệnh bay đến hỗ trợ hoàng tử điện hạ. Sau một hồi hỗn chiến trên không với Mạt La hắc ưng kỵ sĩ đoàn, đã tổn thất hai trăm người. Vốn rất úy kị với địa tinh hỏa pháo của địch nhân, nhưng khi nghe hoàng tử điện hạ sẽ có phong hậu tưởng thưởng, cũng nổi lên tham niệm, liền bay đến gần. Bọn chúng thấy địa tinh hỏa pháo không còn công kích bên mình, vả lại chỉ có một đám chiến sĩ gồm nhiều chủng tộc đang phòng ngự, lập tức bay xuống dưới mà công kích. Đối với bọn ngốc thứu kỵ sĩ mà nói, địch quân chỉ cần không có xạ thủ hay không có quân số lượng lớn, thì căn bản bọn chúng không sợ chủng tộc cường hãn của địch quân!

Ngốc thứu kỵ sĩ tưởng như vậy là tốt rồi.

Đáng tiếc, khi Diệp Phong cười tà dị rồi ra lệnh cho thành viên Tư Lược đoàn nào có địa tinh hỏa thương cùng với sa mạc thương thủ toàn bộ xuất địa tinh hỏa thương mà triển khai xạ kích bọn chúng. Bọn chúng lập tức không thể ngờ được tình huống này, bởi vì nổi lòng tham, mà hiện giờ bị hai ngàn cây hỏa thương luân phiên xạ kích, toàn bộ bị đánh gục. Những tên bị chết cũng không thể tưởng tượng nổi địch quân còn có địa tinh hỏa thương!

“Con mẹ nó. Một lũ ngốc thứu kỵ sĩ đại đội vô dụng, lại muốn cùng bọn ta chơi à. Các ngươi cũng gan lắm đấy. Đáng tiếc là những con hắc vũ ngốc thứu cũng phải chết theo bọn ngươi!” Tên bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc cầm một cây địa tinh hỏa thương, đi gần tên đại đội trưởng ngốc thứu kỵ sĩ đang nằm phục trên mặt đất, nhìn hắn chết vẫn còn lộ vẻ không hiểu, mà khinh thường cười khẻ.

Bọn người Diệp Phong giờ phút này đang ở trên đồi núi, các Bố Cát thành năm dặm, hơn nữa có tiến pháo kích nổ to, đã lấn áp thanh âm của đám kỵ sĩ và hắc vũ ngốc thứu bị toàn thành viên Tư Lược đoàn đánh gục, khiến cho song phương đang kịch chiến tại Bố Cát thành không có chú ý đến.

Bảo La hoàng tử đang phi ngựa nhanh cùng với bọn binh tướng Trì Khắc thấy đám ngốc thứu kỵ sĩ đột nhiên từ trên không rơi xuống, đều tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng đối phương không có khai pháo công kích ngốc thứu kỵ sĩ mà? Sao lại có chuyện như thế này?

“Hoàng tử điện hạ, cái này có điểm kỳ quái, chúng ta trước hết phải đi xem xét một chút?” Trì Khắc tướng quân mắt thấy sườn núi của quân địch cách không quá một dặm, lo lắng khi thấy đối phương làm đại đội ngốc thứu kỵ sĩ đột nhiên ngã xuống, sợ có mai phục, không ngần ngại mở miệng đề nghị.

“Hảo….. “ Bảo La hoàng tử vừa mở miệng đồng ý, từ ‘hảo’ vừa mới nói được một nửa, thì phía địch nhân đã xuất hiện trước đồi núi, cái nam nhân mà gã cực hận đó đột nhiên dẫn một đám quân chủng tộc phức tạp, xung phong hướng về phía gã mà

“Ha ha ha, tốt, thật tốt, tên hỗn đản này lại tự đi tìm chết.” Bảo La hai mắt mừng rỡ nhìn chằm chằm Diệp Phong, phất tay cho bọn binh tướng phía sau rồi quát: “Quân sĩ, vì danh dự của đế quốc, vì tiền đồ của các ngươi, xung phong!”

“Xung phong…..” Chúng binh tướng nghe Bảo La ra lệnh xong, vừa tránh pháo đạn oanh tạc, vừa hướng về phía bọn người Diệp Phong mà phóng đi.

“Các huynh đệ, giết, băm vằm tên hoàng tử ngu ngốc kia!” Khải Đặc cưỡi Liệt Diễm tiêu phong vương theo sát phía sau Diệp Phong, nhằm vế phía địch quân phóng tới, và quay về đám Liệt Diễm kỵ sĩ phía sau hô to.

Bảo La mang theo bộ binh, trước đó bị oanh tạc và hít phải độc khí, bây giờ chỉ còn lại ba vạn binh lính rệu rã. Diệp Phong thấy bọn họ chỉ cách sườn núi chừng một dặm, liền ra lệnh cho Lạc Tư ngừng bắn pháo độc khí, rồi hạ lệnh xung phong giết địch. Ngoại trừ bọn ải nhân Lạc Tư vẫn tiếp tục bắn pháo đạn bình thường, những thành viên Tư Lược đoàn còn lại kể cả sa mạc thương thủ đều xuất trận!

Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, đại địa, lôi đình năm trung đội, toàn bộ hét to, hung mãnh nhảy vào giết địch nhân. Các lại tuyệt chiêu cùng ma pháp đều xuất ra. Trường thối(chân dài) sắc bén của cự giải chiến sĩ, cùng với cự hình yển nguyệt đạo của cự nhân tiểu đội, đều công kích địch nhân trong phạm vi lớn. Điều này khiến tất cả địch binh đề cố gắng tránh né bọn họ tấn công bất kể phương hướng.

Hai đại đội sa mạc thương thủ theo phía sau đôi của đồng bọn, trong tay cầm hỏa thương nhắm vào địch nhân mà bắn liên tục, hoàn toàn không có nhắm chuẩn, dù sao với số lượng nhiều, chỉ cần nhắm chuẩn một đám người thì cũng có khả năng bắn trúng. Cái này cũng bổ sung cho sự thiếu sót của sa mạc nhân thương pháp.

“Thiên nột, bọn họ sao có nhiều địa tinh hỏa thương như vậy??”

“Võ công của đám kỵ sĩ này thật lợi hại. Thiết chế khải giáp sao lại cứng rắn như vậy?”

“Má ơi, ai giúp ta đối phó với Kì Lạp Tư cự …... a…..”

Bên kia sa mạc thương thủ như một nông dân cần cù liên tục nhắm mục tiêu mà bắn, bên này thành viên Tư Lược đoàn cường hãn làm Bảo La cùng chúng binh tướng Thiên Vũ đế quốc bị sốc. Bọn chúng thấy địch quân không chỉ có võ công cùng trang bị quái dị, còn có địa tinh hỏa thương, toàn bộ đều bị giật mình không kịp ứng phó. Trận trận tiếng kêu la vang lên!

“Hoàng tử điện hạ, binh lính chúng ta đã rệu rã rồi, còn địch nhân lại có một lượng lớn địa tinh hỏa thương như vậy, ngài hay là thối lui trước, để quan sát và chỉ huy trận chiến đi!” Trì Khắc thấy địch quân có thế công quá hung mãnh, trạng bị quái di, lo lắng cho an nguy của hoàng tử điện hạ, liền mở miệng nhắc nhở.

“….. Bọn binh tướng đuổi theo lâu như vậy, lại phải vất vả chém giết cùng địch nhân thực sự, ta há có thể lui về phía sau lúc này. Đội ngũ giao cho ngươi chỉ huynh, ta sẽ tọa trấn tại trung tâm!”

Bảo La thấy võ công của địch quân hung mãnh, cùng với sự cường hãi của cự giải chiến sĩ và Kì Lạp Tư cự nhân, đã chấn động không thôi. Giờ phút này gã lại phát hiện địch nhân có thêm địa tinh hỏa thương, tâm trạn cũng rất lo lắm. Bởi vậy khi nghe Trì Khắc nói xong, vốn định muốn lui về sau để quan sát tình hình cuộc chiến, nhưng không thể để mất mặt mũi và tôn nghiêm, nên tỏ vẻ cần phải tọa trấn tại trung tâm!

Trì Khắc thấy gã như vậy, cũng có hơi chút yên tâm, rồi chỉ huy đám binh tướng đã rệu rã, đại não bị kích thích bởi đủ loại quái dị của thành viên Tư Lược đoàn, bao quanh Bảo La hoàng tử vào trung tâm, hướng địch nhân mà từ từ triển khai công kích.

“Mẹ nói, đã mệt như vậy mà còn có đủ khí lực để đánh nữa. Lão tử đây muốn xem các ngươi có khả năng trụ được bao lâu!” Diệp Phong nhìn đám binh tướng của địch quân bảo vệ Bảo La tại trung tâm, rồi ra lệnh cho bên mình tiếp tục tấn công. Trong miệng cười khẻ, hắn đối Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, đại địa bốn trung đội mà hạ lệnh, lập một đại Trùy Hình trận, xung phong hướng về phía địch quân. Còn chính mình lấy ra trọng trang khải giáp, tay cầm Quang Minh chi kiếm, đi theo đại trận cánh bên phải, chờ thời cơ mà thu thập Bảo La!

Bốn trung đội Tư Lược đoàn kỵ sĩ phối hợp với ma sủng cùng khải giáp cứng rắn lập thành Trùy Hình trận mà xung phong. Tình hình giống như mộ cương trùy lớn, hung mãnh đập vào đám địch quân, triển khai đồ sát huyết tinh.

Thêm vào đó ở ngoài lại có pháo đạn cùng tử đạn của bọn ải nhân Lạc Tư cùng sa mạc thương thủ, chúng binh tướng Thiên Vũ đế quốc phần đông đã rệu rã, căn bản không thể ngăn cản thế công hung mãnh của bọn họ. Trì Khắc muốn chỉ huy binh linh công kích sa mạc thương thủ, thì bị trận Trùy Hình phía sau của cự giải trung đội, lôi đình trung đội, cự nhân tiểu đội cản trở căn bản không thể xuyên qua. Chỉ nhờ mũi tên của xạ thủ, đối phó sa mạc thương thủ ở hậu phương địch quần xạ trình thật là hữu hạn, không có xa bằng địa tinh hỏa thương của người ta.

Bảo La mắt thấy chúng binh tướng phía trương không thể ngăn cản trận hình công kích cường hãn của Tư Lược đoàn, phía sau lại bị hỏa pháo của địch quân oanh tạc, tâm trạng có chút bất an, muốn gọi Trì Khắc cho lệnh rút khỏi nơi đây. Song, lúc này, một tiếng hét lớn lại đột nhiên vang lên: “Bảo La – Cách Nhĩ Cáp Đặc, ngày hôm năm sau sẽ là ngày giỗ của tiểu tử ngươi!”

nl.Diệp Phong đi theo Trùy Hình trận xâm nhập vào trong địch quân, mắt thấy Bảo La cách không quá hai trăm thước, lúc này hét lớn, nhảy lên, dưới chân thi triển Tiêu Diêu Kiền Khôn Bộ, mượn đầu của binh lính quân dịch làm điểm tựa phóng tới trước. Vừa vào tầm khoảng một trăm thước, hắn hét to một tiếng, xuất “Chí tôn cửu thức” đệ nhất thứ “Kiếm định thiên hạ” nhảy cao lên không trung, kiếm chỉ thẳng lên trời!

Bảo La cùng với phần đông binh tướng Thiên Vũ đế quốc đều bị dọa bởi Diệp Phong đột nhiên nhảy vào, không hiểu vì sao hắn dồn Quang Minh đấu khi hướng thẳng lên trời.

Chánh khí bay trên không trung, bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, mây đen dày đặc kéo đến, trận trận tia sấm chớp như đao. Diệp Phong chuyển chánh khí vào trong thân kiếm, phóng người lên cao cỡ sáu trượng, hướng về phía Bảo La đang đứng trên mặt đất, rồi một kiếm chém xuống xé rách cả bầu trời!

Trong chớp mắt, kình phong gào thét, hơn mười đạo thiểm điệm từ trên trời đánh xuống, xé rách kết giới quán chú của thân kiếm, chạy dọc thân kiếm, rồi tạo thành kiếm hình điện võng, phóng tới bao cả một vùng trời nơi Bảo La đang đứng. Một ít xạ thủ phản ứng, muốn bắn chết Diệp Phong. Đáng tiếc cung tên không thể đột phá điện võng và khải giáp, không gây ra cho hắn tổn hại nào.kien

Điện võng cùng kình phong nổ liên tục gần nơi Bảo La đang giật mình. Những thanh âm bạo phá vang lên ầm ầm không ngớt, gây bạo phá lên đất đá, cát bụi bay mù mịt, dòng điện kích động. Tất cả chúng binh tướng thấy vậy đều há hốc mồm, không thể tin được có một loại võ công cường hãn như vậy!

Dọc theo đường kiếm chém xuống của Diệp Phong, bụi đất trong phạm vi công kích của điện võng đều bị thổi tản ra. Tất cả bọn binh tướng Trì Khắc đều giật mình khi thấy được Bảo La cùng một ít binh tướng xung quanh toàn bộ bị điên đánh cháy đen, rồi chết thảm gục xuống đất. Ngay cả lục giai ma sủng cuồng bạo sa hùng được Bảo La kinh hoảng gọi về để giúp gã ngăn cản điện võng cũng bị trúng điện mà chết!

“Hoàng tử điện hạ đã bị hắn giết, hoàng tử điện hạ đã bị hắn giết…..” Trì Khắc nhìn Bảo La nằm trên mặt đất, miệng khẩn trương tự thì thào. Bảo La thân là đại hoàng tử Thiên Vũ đế quốc, là người kế thừa quốc vương, thế nhưng lại bị một tên đoàn trưởng Tư Lược đoàn giết chết, hơn nữa bị giết ngay ở trước mặt Trì Khắc tướng quân này. Cái sự việc này khi trở về Trì Khắc căn bản không có cách nào để nói lời công đạo với bệ hạ.

“Sát!!!”

Diệp Phong nhìn đám binh tướng Thiên Vũ đế quốc xung quanh vẫn còn bị sốc, liền quát to một tiếng, tay trái xuất một chưởng pháp “ Phách lịch cuồng long”. Chánh khí bao lấy hắn vào trung tâm, hình thành một con rồng to lớn đang bay lượn theo chưởng thế của hắn. Tại quanh thân hắn không ngừng có tiếng long ngâm tàn phá địch binh. Cùng lúc đó, tay phải múa Quang Minh chi kiếm, sử ra nhiều cự hình kiếm khí phong mang ngạo thế, vô tình đối địch binh chung quanh trảm sát. Thật giống một ác ma vô tình đầy sát khí”

“Sát a…..” Thành viên Tư Lược đoàn thấy đoàn trưởng giải quyết xong hoàng tử của địch quân, sĩ khí đại chấn, càng thêm hung hãn đồ sát địch quân xung quanh mình!

Chúng binh tướng vốn đã rệu rã mắt thấy hoàng tử bị giết, đoàn trưởng Tư Lược đoàn kia của địch quân lại quá cường hãn, tựa như ác ma bình thường múa kiếm giết hạn đồng bào chính mình. Tất cả không thể kềm được nỗi sợ hãi, rồi tránh né pháo đạn oanh tạc không ngừng phía trên, hướng phía đại quân của Bỉ Luân nguyên soái mà bỏ chạy.

“Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, sau này Thiên Vũ đế quốc chúng ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi!” Trì Khắc mắt thấy chúng binh tướng hoàn đã mất sĩ khí, trong là biết rõ bây giờ không có khả năng báo thù cho hoàng tử điện hạ, chỉ đành ôm hận gầm lên một tiếng, rồi suất lĩnh đám tàn binh hướng về phía Bỉ Luân nguyên soái mà rút đi.

“Nếu để ngươi chạy, lão tử con mẹ nó lấy họ của ngươi. Hôm nay ngươi lại cấp cho lão tự thêm một phần công lao!”

Diệp Phong nhìn Trì Khắc đang cưỡi ngựa định chạy trốn, ngó qua thi thể của Bảo La trên mặt đất, rồi lấy vong linh thánh giới có không gian vô hạn giao cho tên bàn tử Ai Đức, để gã dẫn lôi đình trung độ thu thập thi thể Bảo La và những vũ khí chiến lợi phẩm, sau đó dẫn thành viên còn lại, đuổi giết đám đào binh Thiên Vũ đế quốc, chuẩn bị lấy mạng tên Trì Khắc tướng quân này liền đi tìm quốc vương mà lĩnh thưởng!

Đối với năng lực của thành viên Tư Lược đoàn, việc đuổi giết đám tàn binh bại tướng mệt mỏi này dễ như trở bàn tay. Ngay cả sa mạc tráng hán không có tập luyện võ công, mặc dù tốc độ không nhanh bằng thành viên Tư Lược đoàn nhưng đuổi theo đám binh linh mệt mỏi của địch quân cũng là việc dễ dàng. Địa tinh hỏa thương không ngừng phát ra những tiếng phanh phanh, bắn gục những địch binh đang chạy trốn!

Chú tạo trung đội cùng hương kì trung đội khai pháo oach tạc mắt thấy địch nhân đã chạy ra khỏi tầm bắn, nên đành phải thu hồi gia nông pháo, rồi thông qua hai tòa Truyện Tống Trận phía sau dịch chuyển rút ngắn khoảng cách, rồi cùng đồng bọn đuổi theo địch nhân, khi đến gần thì lại lấy gia nông pháo mà tiếp tục cuồng oanh!

Về phía Bố Cát thành, Bỉ Luân nguyên soái đang chỉ huy quân đội công thành, mắt thấy tướng quân Phí Đức của địch quân kiên trì ương ngạnh phòng ngự. Bởi vì đã dùng một phần binh lực để truy kích hỏa pháo bộ đội của Lôi Ân, căn bản không thể công phá thành trì được, đang rất lo lặng, thì y nghe thấy pháo thấy đột nhiên đình chỉ, không nhịn được nhíu mày nhìn lại, thập phần lo lắng cho an nguy của Bảo La hoàng tử.

Phí Đức tướng quân đối với bộ đội của Lôi Ân lần này không có giống như ba lần trước, vừa cùng địch quân triển khai đánh giết, vừa nghi hoặc nghĩ lại tình hình ba lần trước đó. Nhận thấy hắn lần này dẫn đến không í binh lực, nếu không cùng chém giết với địch quân số lượng nhiều như như vậy, không khác gì hành vi tự sát?

Giờ phút này, tiếng hò hét cùng thanh âm pháo kích toàn bộ đình chỉ, Phí Đức tướng quân cùng mỹ nam Phỉ Long đứng ở trên tường thành, trong lòng có những ý nghĩ khác biệt nhau hoàn toàn. Phí Đức thì hy vọng Tư Lược đoàn của Lôi Ân có thể giết đám quân đó, còn Phỉ Long thì chờ mong Lôi Ân bị địch nhân giết chết, tốt nhất là bị bằm thay thành vạn mảnh!

“Nhanh, mọi người ráng lên, chỉ cần hội hợp với Bỉ Luân nguyên soái là chúng ta có thể vì hoàng tử điện hạ mà báo…..”

Trì Khắc đang cưỡi ngựa chạy trối chết về phía Bố Cát thành, ngay lại nhìn địch binh đang truy không tha, không ngừng đồ sát, đau lòng mà hét to đôn đốc chúng binh tướng. Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, Kiệt Nã Tư cưỡi điêu bay tới cùng mười tinh linh xạ thủ hạ thấp xuống nhắm chuẩn vào người hắn, sử xuất “Thiền tiến tam thức” đệ nhị thứ “tiến như vũ hạ”, nhanh chóng tạo thành một trận mưa tên bắn về phía hắn, liền sau đó lập tức bay lên, tránh bọ xạ thủ thủ hạ của hắn phản kích.

“Ta….. ta.. sao lại có thể chết bởi…... những mũi tên này…..” Trì Khắc bị mười mấy mũi tên đâm xuyên qua lưng, không cam lòng mà thống ngâm một trận, ngã người khỏi ngựa mà chết.

Đầu tiền là Bảo La hoàng tử, tiếp đó là Trì Khắc Tướng quân. Không nhiền lắm tàn binh bại tướng Thiên Vũ đế quốc sau bị đồ sát còn sót lại, tất cả đề khẩn trương kinh hô, càng thêm không có lòng chiến đấu, rệu rã lôi thân hình, chỉ nhắm hướng Bỉ Luân nguyên soái bên kia mà cố chạy.

Song, sự thật vĩnh viên tàn khốc. Bị thành viên Tư Lược đoàn sao một hồi truy sát, khi bọn chúng thấy được quân đội của Bỉ Luân, thì chỉ còn lại vài trăm người!

“Cái này.. cái này.. đây là bại binh của chúng ta sao? Hoàng tử điện hạ đâu?? Trì Khắc tướng quân đâu??” Bỉ Luân nhìn về phía đông thấy Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn đang truy kích mấy trăm binh tướng bên mình, cả người chấn động.

Phí Đức, Phỉ Long cùng tất cả binh tướng lưỡng quốc đã thấy tình hình ở phía đông, ai cũng giật mình không nghi. Bọn chúng không thể tưởng tượng được lúc trước Tư Lược đoàn bị truy kích, giờ đây lại triển khai đồ sát!

“Nguyên soái, nguyên soái, Bảo La hoàng tử và Trì Khắc tướng quân đều bị đám ác ma giết chết. Mong ngài nhanh báo thù cho bọn họ, oa…..” Một gã đại đội trưởng cấp quan trong đám tàn binh bại tướng còn sót lại, dùng tất cả khí lực bình sinh, nhìn phía Bỉ Luân nguyên soái mà hét to, cuối cùng cũng bị tử đạn của hỏa thương bắn trúng đầu, ngã xuống đất bỏ mình!

“Cái gì?! Bảo La hoàng tử và Trì Khắc tướng quân đều bị giết??”

Bởi vì vừa mới giao chiến, khi song phương giật mình về tình hình phía đông, không ít như thanh âm thảm sát nhỏ vang lên. Bởi vậy thanh âm của tên đại đội trưởng kia, Bỉ Luân cùng một ít binh tướng xung quanh nghe đang đứng trong trung tâm không thể nghe rõ ràng, đều trợ mắt há mồm, đồng thời không tưởng địch quân còn có sa mạc thương thủ cùng địa tinh hỏa thương nhiều như vậy.

“Bảo La hoàng tử bị giết….. Ta ….. ách….. phốc..” Nghe xong hung tinh, Bỉ Luân có tim vốn không tốt, liền bị đả kích lớn đến nỗi phun một ngum máu rồi ngất đi. Chúng binh tướng xung quanh y thấy vậy đều hoảng lên, kinh hô bao tin Bảo La hoàng tử bị biết, rồi mang y hướng về phía nam mà rút đi.

“Lôi Ân rốt cuộc từ địa phương nào mà lấy được địa tinh hỏa khí nhiều như vậy??? Hắn đã giết chết Bảo La – Cách Nhĩ Cáp Đặc???” Phí Đức nghe tiếng kinh hô của địch binh đang hoảng loạn, nhình sa mạc thương thủ trong tay cầm địa tinh hỏa pháo, trong lòng cực độ bị rúng động, rồi hạ lệnh cho các kỵ sĩ đoàn rồi thành phản kịch địch nhân. Bảo La bị chết trận, Bỉ Luân hộc máu hôn mê, cái tổn thất nặng nề của địch nhân này là thời khắc tốt nhất, y tất sẽ không bỏ qua.

Địa tinh hỏa thương….. đáng hận a. Lôi Ân rốt cuộc được mấy cái cẩu vận, lại lập được đại công như vậy.. Phỉ Long nhìn Tư Lược đoàn phía đông, trong lòng quả thật với Lôi Ân vừa hận vừa đố kị.

Diệp Phong thấy nguyên soái địch quân hộc máu bất tỉnh, bối rối phả lui, các kỵ sĩ đoàn ra khỏi Bố Cát thành phản kích địch binh, trong lòng biến Thiên Vũ đế quốc lần này đã thảm bị, đang suy nghĩ về tưởng thưởng của quốc vương, không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn bảo thành viên Tư Lược đoàn không cần liều mạng nữa, cứ để ý một chút là được, nhân cơ hội mà thu nhặc chiến lợi phẩm trên mặt đất…...

Không còn nghi ngờ gì, lần này Diệp Phong đã lập một chiến công hiển hách cho Mạt La đế quốc, không biết hắn sẽ được tưởng thưởng gì đây?

## 110. Chương 110 - Kinh Biến，thí Phụ Gian Mẫu Đích Nghịch Tử

“Đáng hận….. tên Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ đáng hận…... tên súc sanh đáng chết…... Ta nhất định sẽ cho ngươi nếm hình phạt tàn khốc như….. a….. súc sanh.. súc sanh…..”

Màn đêm phủ xuống, tại hoàng cung Thiên Vũ đế quốc, nhận được tin báo đại bại ở phương nam cùng cái chết thảm của nhi tử, Bàng Kì bệ hạ tại trong tẩm cung nổi trận lôi đình. Các loại vật dụng quý giá hàng trăm cái đểu bị ném vỡ, ngay cả những cung nữ đã đi ra cũng bị ném trúng đầu!

“Bệ hạ, Tắc Tư giáo hoàng bây giờ chắc cũng đang cùng con cờ bên cạnh Lao Nhĩ triển khai hành động. Cầu ngài hạ cơn giận, đừng làm thần thiếp hoảng sợ!” Du Lị phong tao mĩ lệ mặc một bộ áo màu tím cùng chiếc quần dài, đang đứng bên giường, tựa sau lưng Bàng Kì, phát ra lời cầu khẩn khẩn trương.

Bộ áo cùng quần dài màu tím làm nổi bật đường cong mê người đầy đặn của Du Li, nhìn vô cùng tuyện mĩ. Bộ ngực trắng cùng eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện, đùg ngọc đẹp mĩ, cùng giọng nói ngọt ngào mê người của ả. Khi Bàng Kì bệ hạ nghe thấy liền quay đầu nhìn ả, nghĩ lại Tắc Tư đã đi thực hiện kế hoạch được một tháng rồi, tâm tình bình ổn lại đôi chút. Lão liền ôm ả lên đặt lên giường, rồi cởi cái quần của mình xuống, và xốc cái quần của nàng lên, để phần lõa thể ở dưới lộ ra trước mặt lão. Sau đó liền thô bạo đặt người lên trên thân ả, thương đã sẵn sàng, như muốn dùng nhục thể của ả mà phát tiết lửa hận trong lòng!

“A….. bệ hạ….. ngài thật dũng mãnh…... Cứ tận tình phát tiết lửa hận lên mình thần thiếp…..”

“Tao hóa, la, la lớn lên, hôm nay trẫm sẽ làm cho nàng đến chết…..”

Du Lị phong tao đưa cánh tay ngọc mà ôm cổ Bàng Kì, cặp đùi đẹp kẹp bên hông lẽo, trong miệng liên tục phát ra tiếng rên rĩ dâm đãng, làm cho Bàng Kì nhìn cái vật chuyên dùng đó ở phía dưới, dục hỏa tràn đầy, chuyển động cuồng mãnh không ngừng!

Trận đại chiến ngày đó ở Bố Cát thành, quân đội Thiên Vũ đế quốc thảm bại phải rút lui. Sau khi phụ tử Phí Đức xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn truy kích, rốt cuộc chỉ còn ba vạn tàn binh bại tướng trở về quốc gia, có thể nói rằng bị bại cực kỳ thảm!

Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn tại trận đại chiến này đã lập được kỳ công, theo sau đám kỵ sĩ đoàn từ Bố Cát thành truy kích địch binh một ngày, thu nhặt hơn quá nửa chiến lợi phẩm. Cũng không nói gì với Phí Đức tướng quân, đã bình thản rút đi. Thật ra Diệp đại đoàn trưởng đã nói: Không cần phải chào hỏi bọn họ gì. Lão tử xem như bận rộn đã giúp bọn họ sau này được tưởng thưởng. Không có yêu cầu bọn họ trả thù lao gì, tất nhiên phải thu chiến lợi phẩm!

Phí Đức tướng quân sau khi truy kích địch quân trở về Bố Cát thành, từ thuộc hạ biết được hơn phân nửa chiến lợi phẩm đều bị Tư Lược đoàn lấy đi, nhất thời nổi giận vô cùng, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Ai biểu đó là Tư Lược đoàn. Việc đi thu chiến lợi phẩm chính là chức trách của Tư Lược đoàn. Việc này dù có báo lên quốc vương bệ hạ cũng vô dụng.

So với Phí Đức tướng quân có độ lượng, tên kì tử Phỉ Long không bằng, cơ hồ bị cầm thú nam tước chọc cho đến nộ hỏa, trong lòng nguyền rủa cầm thú nam tước không ngừng…..

nl.Bởi có tín điểu truyền thư, tin tức trận đại chiến tại Bố Cát thành đến nay, trong một thời gian ngắn ngủi, đều đã truyền tới đế đô lưỡng quốc. Tại lưỡng quốc mà có hai bầu không khí trái ngược nhau.kien

Thiên Vũ đế quốc không cần phải nói. Nhìn Bàng Kì bệ hạ thì có thể khẳng định là đang vừa chán nản vừa tức giận. Còn bên Mạt La đế quốc với thắng lợi lớn đó, tự nhiên hoan hỉ, vô luận là Uy Nhĩ đảng phái hay Lạc Khắc đảng phái, tất cả đều cao hứng. Bởi vì không chỉ Lôi Ân nam tước có công lao lớn, công lao của phụ tử Phí Đức tướng cũng không phải là nhỏ!

Trong lúc Bàng Kì bệ hạ cùng Du Lị phong tao trên giường triền miên tầm hoan, tại hoàng cung Mạt La đế quốc, đám quần thần đã rút lui sau buổi yến tiệc. Lao Nhĩ bệ hạ uống rất nhiều, được tam hoàng tử Đan Ni cùng với vài cung nữ, cũng đi về tẩm cung!

“Ai, sao lại say như thế này, nhanh, mau đưa bệ hạ lên giường! Sa Nhã hoàng hậu xinh đẹp đoan trang mắt thấy Đan Ni cùng cung nữ dìu bệ hạ đang say tiến vào tẩm cung, liền bất đắc dĩ thở dài, rồi bảo bọn họ lấy chăn đắp lên người Lao Nhĩ bệ hạ.

Sa Nhã hoàng hậu khi còn trẻ là tuyệt sắc mỹ nhân đẹp nhất nhì của Mạt La đế quốc. Hôm này nàng dù đã bốn mươi, nhưng dung nhan không có đổi thay, ngược lại sao với lúc trẻ còn đẹp hơn. Giờ phút này đang vận một bộ cung trang hoa lệ màu tráng, mái tóc màu tím kéo dài xuống trông đoan trang, cử chỉ rất đoàng hàng nghiêm túc, khí chất cao quý, để nam nhân nhìn chắc chắn sẽ động tâm. Đan Ni đặt phụ hoàng lên trên giường, rồi bảo cung nữ ra ngoài, im lặng đứng ở bên giường, nhìn mẫu hậu đang ôn nhu chăm sóc phụ hoàng, trong mắt tràn ngập thần sắc phức tạp!

“Đan Ni, con biết rõ tửu lượng của phụ thân rất kém, sao lại không khuyên can ngài, để ngài trở thành hình dạng như thế này. Sau này có việc như thế lần nữa, nhất định phải khuyên ngài uống ít, biết không?” Sa Nhã hoàng hậu đứng dậy nhìn đứa con yêu thương đang mặc một bộ y phục màu đen, ôn nhu dặn dò.

“Sau này sẽ không có…... “ Đan Ni đi tới bên giường, nhìn phụ thân say mèm đã ngủ say, thân thể có chút phát run, miệng nhẹ nhàng đáp lại mẫu hậu một tiếng.

Sa Nhã hoàng hậu cũng không nghe rõ lời của Đan Ni, thấy y tựa hồ có chút khác thường, nhíu mày hỏi: “Đan Ni, con hôm nay sao vậy, trong người không khỏe? Con vừa mới nói gì?”

“Con nói phụ hoàng sau này sẽ không thể uống rượu lần nữa…..” Đan Ni quay đầu nhìn về phía mẫu hậu, trong mắt đột nhiên lộ ra tia hung ác, từ ống tay áo bên phải lấy ra một thanh thủy thủ, nhanh chóng đâm vào trái tim của phụ hoàng!

“Đan Ni, con điên rồi à? Con có biết ngươi đang làm gì không?!” Sa Nhã hoàng hậu nhìn thấy thanh thủy thủ của nhi tử đâm vào trái tim của trượng phu, nhất thời thân thể mềm mại run lên, ánh mắt không tin nhìn Đan Ni, không thể tưởng tượng được hắn lại làm ra cái sự tình này!

“Đan….. Đan Ni…..” Lao Nhĩ bệ hạ say rượu đau đớn trợn mắt lên, nhìn nhi tử thần tình hung ác cầm trong tay một thanh thủy thủ cắm vào trái tim chín mình, không ngờ được tình hình như vậy, mắt trợn lên, rồi tắt thở mà chết đi!

“Bệ hạ…...” Sa Nhã hoàng hậu thấy tình hình này lập tức kinh hô lao tới bên cạnh Lao Nhĩ bệ hạ, mắt thấy người đã hoàn toàn rời khỏi mình, quay đầu trừng mắt Đan Ni, thương tâm gào to: “Ngươi dám mưu sát phụ hoàng của mình, ta sao lại sinh ra một đứa nghịch tử như ngươi. Người đâu, người đâu, mau bắt tên nghịch tử này lại cho ta!”

“Không cần phải hét, không ai đến đây đâu!” Đan Ni thân hình run rẩy, buổng cây thủy thủ xuống rồi hít thở vài hơi, nhìn mẫu hậu nhắc nhở.

Ngày thường Sa Nhã hoàng hậu chỉ cần mở miệng gọi, hì thị vệ hoặc cung nữ bên ngoài lập tức tiến vào. Hiện tại nàng thấy mình đã la to, nhưng không có ai tiến vào, nhất thời hiểu được tên nghịch tử này đã sớm âm mưu từ trước, không nhịn được rơi lệ nhìn về phía Đan Ni: “Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại muốn giết hại phụ hoàng của mình!”

“Ta thật không muốn vậy, nhưng ta không làm vậy thì không được. Ngôi vị hoàng đế chỉ có thể truyền cho đại ca, căn bản không có khả năng do ta kết thừa!!!” Đan Ni nhìn mẫu hậu rít gào mà nói to.

“Ngôi vị hoàng đế? Vì ngôi vị hoàng đến mà ngươi dám hạ độc thủ với phụ hoàng? Ngươi như vậy có thấy xứng đáng không?” Sa Nhã hoàng hậu chảy nước mắt trong suốt không ngừng trên khuôn mặt mĩ lệ, nhìn tên nghịch tử trước mắt mà bi ai cười khẽ, “Hai năm trước đây, phụ hoàng ngươi đã quyết định truyền ngôi cho ngươi rồi!”

“Cái gì?!” Câu nói cuối cùng của Sa Nhã hoàng hậu giống như một tia sét đánh ngang làm chấn động tinh thần Đan Ni, đứng ngây ngốc tại chỗ!

Sa Nhã hoàng hậu nhìn hình dạng sững sờ của tên nghịch tử, bi ai mà xem xét thủy thủ trên ngực của trượng phu, rồi dùng tay rút ra, muốn tự kết liễu đi cùng với trượng phu. Đan Ni thấy thế từ sững sờ trở lại tỉnh táo, giữ được cổ tay cầm thủy thủ của mẫu hậu, rồi đoạt lấy thủy thủ, ném xuống dưới giường, “Mẫu hậu, người không thể như vậy, người không thể chết!”

“Nghịch tử, nếu ngươi sớm có chuẩn bị, thì còn có thể để ta sống sao? Ta tự kết liễu ngươi không cao hứng sao?” Sa Nhã hoàng hậu nhìn ngịch tử bi ai cười lạnh, xoay người muốn đập đầu vào tường đá bạch ngọc.

“Không, mẫu hậu, ta sẽ không giết người. Cho dù ta có giết hết mọi người trong cung, cũng không sẽ không hạ độc thủ với người!” Đai Nhi giữ chặt Sa Nhã hoàng hậu, đặt ở dưới thân, lo lắng giải thích.

“Sát hại hết mọi người trong cung?” Nói như vậy ngay cả huynh đệ tỷ muội ngươi cũng không buông ta? Tên nghịch tử này, ngươi rốt cuộc có còn nhân tính không!!” Sa Nhã hoàng hậu bị đặt dưới thân tên nghịch tử, nghe y nói xong phẫn nộ mắng.

“Vì ngôi vị hoàng đế và mẫu hậu, ta ngay cả phụ hoàng còn dám giết, huynh đệ tỷ muội thì nói chi?” Đan Ni tên súc sinh này dùng sức đè lên người mẫu hậu y. Nói ra một nguyên nhân khác vì sao sát hại phụ hoàng.

“Ngươi, ngươi súc sanh này, ngươi muốn làm gì? Sa Nhã hoàng hậu nghe Đan Ni nói ra nguyên nhân sát hại phụ hoàng, ngoài trừ ngôi hoàng đế còn có quan hệ đến mình. Vừa vặn đùi ngọc ở hạ thể cảm ứng được nam căn Đan Ni đột nhiên bột khởi, đang đâm vào mình, thì lập tức kinh hoảng nhìn y chất vấn.

“Mẫu hậu, ta yêu người. Từ khi biết yêu ta luôn để ý đến người. Những năm gần đây ta đều mơ tưởng giữ lấy người…..” Đan Ni bộc lộ ý niệm mà bao năm nay đã cất giấu trong nội tâm, kích động cúi đầu xuống hôn Sa Nhã hoàng hậu đang giật mình, bàn tay to lớn đã bắt đầu làm loạn cái quần của Sa Nha, nhưng muốn mau chóng chiếm lấy Sa Nhã!

“Ô ô….. súc sanh….. súc sanh….. buông ta ra….. người loạn luân…..” Sa Nhã nhu nhược bị nghịch tử đè lên rồi hôn, căn bản không thể giãy dụa, tâm trạng cực độ sợ hãi, không dám tưởng tượng sự tình tiếp theo phát sinh ra sao. Môi anh đào bị phong bế chỉ có thể ngâm ô ô, dòng nước mắt bi ai không ngừng từ mắt phượng chảy ra, thân thể mềm mại mê người giãy dụa vặn vẹo một cách vô dụng.

Tiếng ngâm giận cùng sự giãy dụa của Sa Nhã không nhưng không làm cho thú dục của Đan Ni giảm bớt, mà còn kích thích dục hỏa của y càng dâng cao hơn. Sau khi xé rách chiếc quần, y liền lập tức hung dữ cởi bỏ đế khố của Sa Nhã, hai tay run rẩy vuốt ve da thịt nhu nộn bóng loáng của nàng. Sau một hồi hưởng thử thành thục gây cho y có một khoái cảm muốn loạn luân. Hạ thể hoàn toàn mất đi nhân tính tiến vào vùng cấm địa của mẫu thân.

“Không…...!!!”

nl.Hoàng hậu mĩ lệ cảm nhận được chính mình bị người thân gian dâm, phát ra những tiếng kêu rên tuyệt vọng, trong lòng tràn ngập nỗi bi ai, thê lương cùng phẫn nỗ.kien

Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến một Đan Ni hoàng tử có phong độ thân sĩ lại có thể làm ra cái ác sự trái thiên lý như vậy? Sắc đẹp và hoàng quyền đã hoàn toàn xâm chiếm đại não của hoàng tử điện hạ nay!

Trong khi Đan Ni đang cường bạo mẫu hậu chính mình, tất cả cả thành viên trong hoàng cung đều gặp phải kiếp nạn chưa từng có. Bởi vì Đan Ni đảm nhiệm đoàn trưởng của bạch điêu kỵ sĩ đoàn, với việc Phỉ Long rời khỏi đế đô đến tây bắc mà tham chiếm, y đã bí mật thu tóm toàn bộ hoàng gia kỵ sĩ đoàn, đang ở trong hoàng cung đồ sát thành viên hoàng thất.

Hoa viên hoàng cung, cửu giai Hắc Ám ma kiếm sĩ, Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư đang cầm trong tay Ác Ma chi kiêm có thể tăng tám tầng Hắc Ám đấu khí cùng cửu giai tật phong kiếm sĩ Tả La đánh rất kịch liệt. Lưỡng đại siêu cấp cường giả tốc đều đều siêu nhanh. Cả hoa viên nơi nơi đề tàn ảnh màu đan và màu xanh do bọn họ để lại. Tật phong kiếm khí cùng Hắc Ám kiếm khí không ngừng va chạm mạnh mẽ, sinh ra liên liên bạo pháo, kình phong phá hư cả hoa viên, làm cho bất luận kẻ nào không dám tiếp cận nơi đây.

Tả La mặc áo xanh tay phải huy vũ Tật phong trường kiếm có thể tăng sáu tần tật phong đấu khí, cùng một đọa lạc thiên sứ siêu cấp cường hãn trước mắt này giao thủ, trong lòng chấn động liên tự, cực kỳ lo lắng an nguy của Lao Nhĩ bệ hạ, muốn nhanh chóng chạy đến bảo vệ ông. Đáng tiếc lại bị địch nhân dây dưa không thể thoát đi!

Cùng lúc đó, Liên Na công chúa người đầu tiên phát hiện kinh biến trong cung, liền cỡi lam vũ lôi ưng bay đến không trung ở tẩm cung phụ hoàng và mẫu hậu. Nàng phát hiện bên ngoài có rất nhiều hoàng gia kỵ sĩ đóng ở đó, trong lòng lo lắng không thôi, chỉ còn cách mau chóng hướng ra ngoài cung đi tìm chúng quý tộc và quan viên cầu cứu!

Trên con đường nào nhiệt cách ngoài cung không xa, Diệp đại đoàn trưởng vừa mới vào đêm phản hồi đế đô, cùng Lộ Lộ đang đi tản bộ, trong lòng tính toán ngày mai xem quốc vương bệ hạ muốn thưởng tứ cái gì…...

## 111. Chương 111 - Bình Tức Bạn Loạn，hoạt Tróc Súc Sanh

Dã tâm Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư thật lớn, không những cùng Bàng Kì bệ hạ hợp tác, lại còn âm thầm cấu kết với Đan Ni có dã tâm bừng bừng, trợ giúp Đan Ni cướp lấy ngôi vàng quốc vương Mạt La đế quốc.

Bàng Kì luôn muốn thống nhất tam đại đế quốc của nhân tộc, ý nhiệm trong đầu là ngồi trên cả thiên hạ. Đan Ni thì với cái ngai vàng của phụ hoàng cùng mẫu hậu mĩ lệ. Bởi vậy sau khi Tắc Tư tham xét kỹ lưỡng năng lực cùng thế lực của hai người này, thì lão mới tiến hành hợp tác với họ.

Mặt ngoài Tắc Tư đưa điều kiện với hai người bọn họ rất đơn giản, chỉ yêu cầu cho phép Hắc Ám giáo đình sau này được công khai. Nhưng dã tâm của lão thì âm thầm tồn tại, không có ngừng lớn lên, bởi vì lão muốn mở phong bế của cửa Ma giới, chuẩn bị tự mình thống nhất nam bắc toàn đại lục, trở thành vương giả độc nhất vô nhị. Nói đơn giản, Bàng Kì và Đan Ni trong mắt lão, chỉ là hai con cờ trong tay lão mà thôi!

Bạo loạn ở hoàng cung phát sinh hiện giờ, chính do Tắc Tư và Đan Ni thừa dịp tỉnh tây bắc và đông bắc có chiến sự, là một thời cơ tốt, triển khai đại kế đoạt vị. Tắc Tư giảo hoạt vì muốn bảo toàn thực lực của Hắc Ám giáo đình, lần này chỉ có một mình tham gia, chỉ phụ trách Mạt La đệ nhất kiếm sĩ Tả La.

Bạch điêu kỵ sĩ đoàn và hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng lúc hành động. Trong hoàng cung ngoại trừ Liên Na công chúa nhanh chóng cưỡi ưng bay tẩu thoát, mọi phi tần của Lao Nhĩ bệ hạ, cùng với đại hoàng tử và công chúa Lị Na sắp lập gia đình, toàn bộ đều bị hạ độc thủ!

Tại hoa viên, Tắc Tư và Tả La, hai vị siêu cấp cường giả, đang cứ tiếp tục đánh nhau như trước. Kiếm khí phi tán xung quanh mạnh mẽ vô cùng. Cũng bởi vậy, ngoại trừ phi hành bộ đội, căn bản không ai có thể bước vào hoa viên. Thị vệ và cung nữ phần đông đều bị lưỡng đại kỹ sị đoàn giam cầm, không cho xuất ngoại!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

nl.“Thiếu gia, người xem, phía trước hình như là Liên Na công chúa cùng bạch điêu kỵ sĩ!”

Trên con đường lớn tại đế đô phồn hoa náo nhiệt, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Phỉ Phỉ tứ nữ đều đang đi dạo các cửa tiệm xung quanh. Lộ Lộ kéo cánh tay phải của thiếu gia, đột nhiên thấy phía trước trên bầu trời Liên Na công chúa và đám bạch điêu kỵ sĩ theo sát sau nàng, kinh ngạc nói cho thiếu gia biết.kien

“Ân? Thú vị thật, hình như trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Liên Na công chúa xuất cung vào ban đêm!” Diệp Phong ngậm trong miệng một cây Thanh sảng tiêu hồn, đang vui thích với ánh mắt vừa sợ hãi vừa hâm mộ của nam nhân xung quanh trên đường, ngẩng đầu nhìn về phía Liên Na công chúa, cùng bạch điêu kỵ sĩ phía sau nàng, có cảm giác tò mò.

Bạch điêu kỵ sĩ đoàn và hắc ưng kỵ sĩ đoàn giống nhau là đều thuộc về hoàng thất. Liên Na công chúa dẫn bạch điêu kỵ sĩ ra ngoài, cái này không có điểm gì để nghi ngờ cả. Tĩnh Hương đang quan sát các cửa tiệm, nghe Diệp Phong nói, liền theo đó ngẩng đầu lên để nhìn, thấy được Liên Na công chúa cùng bạch điêu kỵ sĩ ở phía sau, cũng không có cảm giác khác thường. Nàng chỉ là hơi tò mò khi Liên Na thường không ra khỏi cung vào ban đêm, đột nhiên lại xuất cung định đi đến một nơi nào đó.

“Đạo sư, Lôi Ân, nhanh giúp ta thông báo cho các cấp quan viên và quý tộc, bảo bọn họ dẫn hộ vệ vào hoàng cung. Bạch điêu kỵ sĩ đoàn và hoàng gia kỵ sĩ đoàn tất cả đều nổi loạn. Trong cung còn có một đọa lạc thiên sứ!!!” Liên Na công chúa thấy đạo sư và cầm thú nam tước ở phía dưới, lập tức y như thấy được cứu tinh, hướng bọn họ mà la to tiếp ứng!

“Cái gì!?” Diệp Phong, Tĩnh Hương cùng đám người xung quanh mình, nghe hảm thanh của Liên Na công chúa trên bầu trời xong, tất cả đều chú ý lên nàng và bạch điêu kỵ sĩ phía sau nàng, lộ ra thần sắc khó tin. Không nghĩ đó là phản loạn, lại có có thêm đọa lạc thiên sứ nữa chứ!

“Liên Na công chúa, nàng trước tiên hãy xuống đây!” Diệp Phong rất nghi hoặc, nhìn hơn mười bạch điêu kỵ sĩ, vẫy tay gọi Liên Na công chúa bay xuống đây.

“Bạch điêu kỵ sĩ đoàn phụng mệnh đuổi bắc phản nghịch của đế quốc. Người không có liên quan lập tức tránh ra, nếu không giết không cần hỏi!”

Chúng bạch điêu kỵ sĩ nhận được tử mệnh lệnh, chính là phải diệt trừ Liên Na. Mặc dù bọn chúng có chú cố kỵ cư dân cùng với cầm thú nam tước biết sự tình trong cung, nhưng mà ngẫm lại tam hoàng tử điện hạ, cũng là đoàn trưởng của bọn chúng, sắp trở thành tân quốc vương, bọn chúng không còn cố kỵ ai nữa, rồi lao về phía Liên Na, ngay cả bọn người cầm thú nam tước cũng không để vào trong mắt!

“Ngu ngốc, Liên Na công chúa là phản nghịch? Nói dối như con heo ngu. Lão tử muốn xem bọn ngươi như thế này là giết không cần hỏi!”

Đối với việc Liên Na và bạch điêu kỵ sĩ đều nói đối phương là phản nghịch, Diệp Phong không có thời gian để hỏi nhiều, tự nhiên tin tưởng nữ nhi của quốc vương. Hắn nhìn hơn mười bạch điêu kỵ sĩ phía trên, trong đầu đoán được tình huống trong cung, liền nhanh quay ngược lại, mau chóng phân phó Mộng Hinh bảo vệ Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi đi đến chỗ bên trái không có ai, phóng xuất Truyện Tống Trận, trở về trú địa bí mật để điều binh tới, còn tay phải lấy ra Quang Minh chi kiếm, trực tiếp luân khởi cự hình kiếm khi có phong mang ngạo thế, đối bạch điêu kỵ sĩ trên bầu trời hét to và cuồng trảm!

Tĩnh Hương và đang giật mình vì Tư Lược đoàn có Truyện Tống Trận, Liên Na, đều tự gọi ra ma sủng để công kích, trong miệng liên tục niệm các chú ngữ điện hệ ma pháp.

Đối với bọn người Diệp Phong làm việc khó hiểu như vậy, người đi đường xung quanh càng thêm mê hồ, nghe bạch điêu kỵ sĩ nói sẽ giết chết không cần nói nhiều, lại thấy cầm thú nam tước xuất ra võ công cường hãn như thế, lập tức bị dọa chạy tứ tung, muốn rời xa chỗ thị phi này. Các thương gia chủ cửa tiệm thì đóng chặt cửa lại, không dám nhìn ra, sợ bị họa đến đến!

Bạch điêu kỵ sĩ cũng giống như vậy mà giật mình cự hình kiếm khí của cầm thú nam tước, chỉ một chiêu đã giết liền hai tên. Chúng nhất thời không thể công kích Liên Na công chúa đang được bảo vệ bởi ma sủng.

“Ngao ô…..”

nl.Trận trận tiếng sói tru vang lên. Tại Vọng Triều sơn bí mật trú địa, thành viên Tư Lược đoàn đang đánh bạc giải trí ở đại sảnh chính, nhận được thông tri của U Nguyệt Nhi vừa trở về, Kiệt Khắc dẫn bạch lang trung đội, thông qua Truyện Tống Trận trước nhất để đến đây. Bọn họ đã thấy đoàn trưởng huy vũ kiếm khí công kích bạch điêu kỵ sĩ, lập tức hạ lệnh cho tật phong cự lang phóng phong hệ tam gia ma pháp “Tật phong chi thỉ” phối hội với điện hệ ma pháp của Tĩnh Hương và Liên Na, cuồng xạ địch nhân!kien

“Lão đại chúng ta đã tới!”

Bạch điêu kỵ sĩ trên bầu trời bị sự xuất hiện đột ngột của bạch lang trung đội làm cho cự độ mê hồ không thôi. Khải Đặc và Ai Đức hai tên bại hoại dẫn đầu thành viên Liệt Diễm, lôi đình hai trung đội cũng rất nhanh đã tới. Khải Đặc thấy bạch điêu kỵ sĩ trên bầu trời bị “Tật phong chi thỉ” xạ kích, lập tức truyền lệnh cho thành viên Liệt Diễm trung đội thúc giục ma sủng phóng hỏa hệ ngũ giai ma pháp “Hỏa diễm liên đạn” đem nhưng tên bạch điêu kỵ sĩ còn sót lại mà tiêu diệt toàn bộ. Cộng thêm tinh linh trung đội và cự nhân tiểu đội sau đó cũng đuổi tới, nhân cơ hội mà bắt đi 22 tứ giai ma sủng bạch điêu đã mất chủ nhân.

Một lúc trước đây trên đường lớn toàn bộ người ở đây đều đã trốn mất, bây giờ một ít quý tộc gần đó, tất cả dẫn hộ vệ ra ngoài đứng ở xa xa mà quan sát tình hình bên này. Nhìn Tư Lược đoàn xuất hiện một loạt các chúng tộc, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Đặc biệt là một lượng lớn ma sủng, cự giải chiến sĩ, Kì Lạp Tư cự nhân, địa tinh hỏa thương, cơ đều đều khiến họ như bị hoa mắt, không thể tin được sự uy phong lẫm liệt của cầm thú nam tước!

Diệp Phong nhìn thấy trên đường có một đám quý tộc ở xa xa đang quan sát, để nhìn một chút bộ chủ lực của chính mình hiển lộ ra ở đế đô, liền ra lệnh cho tinh linh trung đội đem bạch điêu về trú địa bí mật, để cho thành viên ở đó canh chừng. Sau đó hắn quay đều lại hỏi han Liên Na công chúa đang giật mình về chuyện xảy ra!

Liên Na bối rối vì không thể gặp được phụ hoàng và mẫu hậu, cũng không rõ ràng sự việc rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể kể cho Diệp Phong biết rằng bạch điêu kỵ sĩ đoàn cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn đang giết hại thành viên của hoàng thất, và tại hoa viên có một đọa lạc thiên sứ đang đánh nhau với Tả La. Còn phụ hoàng và mẫu hậu đang bị bao vây trùng trùng trong tẩm cung, chẳng biết tình hình ra sao!

Mẹ nó, cái này rốt cuộc là như thế nào? Bạch điêu kỵ sĩ đoàn là do Đan Ni hoàng tử thống lĩnh, ngoại trừ quốc vương và Đan Ni hoàng tử không ai có khả năng điều động được bọn chúng. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn càng trung thành với hoàng thất hơn….. Chẳng lẽ tên Đan Ni hoàng tử này muốn đoạt ngôi hoàng đế? Còn cái tên đọa lạc thiên sứ kia là ai? Là tạp chủng của Hắc Ám giáo đình, hay là Ma tộc thuần chủng?

Diệp Phong nghe Liên Na kể lại, cảm giác rằng khả năng khiến hai lưỡng đại kỵ sĩ đoàn đồng thời nổi loạn chỉ có Đan Ni hoàng tử là người đáng nghi ngờ nhất. Bất quá lại có thêm đọa lạc thiên sứ ở đây, hắn không thể khẳng định là do ai phát động.

“Lôi An đoàn trưởng, người mau dẫn thủ hạ tiến vào hoàng cung cứu phụ hoàng và mẫu hậu nha. Mong người!” Liên Na công chúa lòng nóng vội như lửa đốt, mắt thấy Tư Lược đoàn cua Diệp Phong cường hãn như lời đồn đãi, vì lo lắng cho an nguy của phụ mẫu, đã từ bỏ thân phận của một vị công chúa mà hướng Diệp Phong khẩu cầu.

“Lôi Ân, đừng do dự, chúng ta mau nhanh đi cứu bệ hạ đi!” Tĩnh Hương cũng lo lắng thúc giục theo.

Ai. Hy vọng còn đến kịp lúc để cứu. Diệp Phong nhìn nhị nữ đang lo lắng, trong lòng thầm than, chánh sắc phân phó: “Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, các nàng hồi phủ thông tri cho lão gia, để người liên lạc với quan viên cùng quý tộc do người cầm đầu, lập tức triệu tập hộ vệ hướng hoàng cung mà cứu giá. Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Phỉ Phỉ các nàng theo Liên Na công chúa đi liên lạc với quan viên và quý tộc do Uy Nhĩ nguyên soái cầm đầu, khiến bọn họ mau chóng đến hoàng cung cứu giá, nhớ kỹ nhất định không được nói có Ma tộc đọa lạc thiên sứ. Loại thời khắc nguy cơ này tin tưởng rằng bọn họ không thể không hỗ trợ. Còn thành viên Tư Lược đoàn tất cả theo lão tử đi đế hoàng cung giết địch!”

“Vâng!” Mọi người Tư Lược đoàn nghe vậy cùng lĩnh mệnh đáp lại. Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi gọi ma sủng ra trực tiếp bay về phủ tể tướng. Tĩnh Hương tam nữ cùng Liên Na công chúa đi liên lạc với các quan viên và quý tộc do Uy Nhĩ nguyên soái cầm đầu. Diệp Phong bảo Ba Nhĩ thu hồi Truyện Tống Trận, rồi tự mình dẫn đầu thành viên Tư Lược đoàn hướng cửa chính của hoàng cung mà chạy tới. Đồng thời hắn cũng lện cho Kiệt Nã Tư dẫn tinh linh trung đội hành động, bay vào trong hoàng cung mà dò xét tình hình, tốt nhất là tìm được Lao Nhĩ bệ hạ ở đâu!

Trong hoàng cung, tên Đan Ni súc sanh này đã phát tiết hết thú dục, liền đánh ngất mẫu hậu để tránh bà tự sát, sau đó đi ra tẩm cung hướng đại đội trưởng đệ tam đại đội hoàng gia kỵ sĩ đoàn đang chờ ở bên ngoài. Y hỏi han tin tức một lần, biết được chỉ có Liên Na công chúa chạy thoát, và đang bị truy kích, còn lại đều đã bị diệt khẩu toàn bộ. Tâm trạng y có chút bất an, mong kỵ sĩ trung kích có thể giết chết luôn hoàng muội của mình. Sau đó y điều động tam đại đội bạch điêu kỵ sĩ, cưỡi bạch điêu bay đến hoa viên, muốn nhìn Tắc Tư giáo đã giết chết Tả La chưa!

Song, khi y tới hoa viên, kết quả cũng làm y thất vọng, bởi vì tại trong hoa viên đổ nát, Tắc Tư và Tả La vẫn cứ tiếp tục đánh nhau, còn y chỉ có thực lực lục giai Quang Minh kỵ sĩ, còn phần đông bạch điêu kỵ sĩ cũng chỉ có thực lực tứ giai Quang Minh kỵ sĩ. Thực lực không đủ cho nên chỉ có thể nhìn thấy được tàn ảnh của hai vị siêu cấp cường giả để lại, căn bản không thể biết rõ ai mạnh ai yếu!

Bọn người Đan Ni đứng ở ngoài không thể biết, chỉ có người trong cuộc là Tắc Tư và Tả La mới biết rõ ai mạnh ai yếu trong lúc này. Đặc biệt là Tả La, y căn bản không phải là đối thủ của Tắc Tư, cộng thêm Ác Ma chi kiếm của Tắc Tư mạnh hơn Tật phong trường kiếm của y, cho nên y bị lâm vào thế dưới, bị đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn!

Bất quá Tả La bây giờ ra chiêu rất ngoan độc, cho dù không đánh lại Tắc Tư, vả lại Tắc Tư đánh nhau chỉ vì muốn phân tán sự chú ý của y, cố ý nói cho y biết là Đan Ni muốn đoạt vị, hơn nữa hôm nay khẳng định sẽ giết chết Lao Nhĩ, khiến cho y trong lòng cự độ bi phẫn tức giận, muốn đi xem tình hình, nhưng vì Tắc Tư có khả năng bay dây dưa không thể thoát thân, chỉ đành ra chiêu tàn nhẫn muốn liều mạng với Tắc Tư!

“Đan Ni, tên nghịch tử ngươi, ta muốn thay bệ hạ mà xử tự ngươi!“ Đang đánh nhau, Tả La thấy Đan Ni dẫn bọn nổi loạn bạch điêu kỵ sĩ đã đến hoa viên, hơn nữa không có ý giúp mình, liền hiểu được lời vừa rồi của đọa lạc thiên sứ này đều là nói thật, phẫn nộ muốn giết chết Đan Ni. Đột nhiên, tại cửa lớn hoàng cung vang lên tiếng nổ liên tục, cùng tiếng hảm sát không ngừng truyền đến!

Cái này là sao?

Đan Ni đang bị Tả La tức giận mắng chửi, và Tắc Tư nghe được âm thanh, tấc cả đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, không thể giải thích vì sao có tiếng nổ và tiếng hảm sát. Điều này làm Đan Ni giảm bớt tâm sự đi nhiều, đang lo lắng tình hình tại cửa chính, liền dẫn ba bạch điêu kỵ sĩ đại đội bay đến cửa chính, để lại Tắc Tư và Tả La tiếp tục đánh nhau

Lần này tiến hành đoạt vị, Đan Ni cơ hồ bố trí bạch điêu kỵ sĩ và hoàng gia kỵ sĩ khắp nơi trong hoàng cung. Đặc biệt là tại cổng chính có nhiều nhất, cả một bạch điêu kỵ sĩ đại đội, cùng một hoàng gia kỵ sĩ đại đội.

Diệp Phong dẫn thành viên Tư Lược đoàn, không để ý đến người trên đường, trực tiếp chạy đến ngoài công chính của hoàng cung, rồi bảo cự nhân tiểu đội đi tiên phong đập bức tường ở đấy, mở đường cho thành viên Tư Lược đoànm sau đó dẫn đầu tiến nhanh vào hoàng cung.

Bạch điêu kỵ sĩ đại đội cùng hoàng gia kỵ sĩ đại đội phụ tránh đóng ở cổng chính đã thấy Kì Lạp Tư cự nhân đập phá bức tường, còn cầm thú nam tước xú danh lan khắp đế đô cùng bọn chiến sĩ cường tráng đa chủng tộc và ma sủng. Tất cả đều bị dọa đến khiếp sợ. Đặc biệt là khi thấy một lượng lớn sa mạc thương thủ, ai cũng hoài nghi là mình có nhìn lầm hay không, không tin đối phương lại có nhiều địa tinh hỏa thương như vậy!

“Kỵ sĩ, mau bình tâm, đối phương không có quá ba ngàn người, dù cho ma sủng hay trang bị cái gì đó, viện quân chúng ta còn ở các nơi khác đến đây là có thể lập tức tiêu diệt bọn chúng. Vì vinh quanh và tương lai của chúng ta, giết!!!” Hai gã đội trưởng bạch điêu, hoàng gia kỵ sĩ đại đội sau khi giật mình, thấy tất cả bộ hạ đề đang sững sờ, lập tức đốc thúc bộ hạ của chính mình.

“Giết …....” Bạch điêu kỵ sĩ cưỡi bạch điêu và mặc cương thế chế kinh trang khải giáp, cùng với hoàng gia kỵ sĩ mặc cương thiết chế trọng kỵ khải giáp, nghe đội trưởng hét to, tất cả đều hết giật mình, vì vinh quanh và tương lai, hướng địch quân mà bắt đầu xung phong!

“Đối với đám quân nổi loạn này không cần khách khí, giết hết cho lão tử. Chú tạo trung đội, hương kì trung đội chuẩn bị, sa mạc thương thủ phụ trách bạch điêu kỵ sĩ, các thành viên còn lại đều bắt đầu tiêu diệt đám hoàng gia kỵ sĩ kia, làm bọn chúng biết cái gì gọi là sai lầm!” Diệp Phong dẫn đầu người bên mình, chém ra một đạo kiếm khí đứt đầu một gã hoàng gia kỵ sĩ, miệng thì quát to!

“Vâng!” Toàn thể thành viên Tư Lược đoàn đều lên tiếng lĩnh mệnh, và tự triển khai sự phân công có tổ chức. Bọn ải nhân Lạc Tư lấy gia nông pháo ra mà bắn vào đám địch quân ở phía sau. Sa mạc thương thủ thì nhằm vào bạch điêu kỵ sĩ trên bầu trời mà cuồng xạ. Các thành viên còn lại thì nhảy vào đám hoàng gia kỵ sĩ. Lợi dụng vũ khí sắt bén cùng tuyệt chiêu mạnh mẽ mà điên cuồng chém giết hoàng gia kỵ sĩ.

“Thiên nột…... Cái này…... Đây là uy lực của địa tinh hỏa thương…... Xạ trình xa thật….... tốc độ nhanh quá…..”

“Có phải là ảo giác của ta không? Thiết chế vũ khí có khả năng chém đứt cương giáp, nhưng cương thương của chúng ta lại không thể đâm xuyên qua thiết giáp của chúng? Chẳng lẽ đó là do võ công mạnh mẽ của bọn chúng đem đến hiệu quả như vậy?”

Gần nơi đang triển khai chém giết, sa mạc thương thưởng cầm địa hỏa thương, cùng với tinh thiết trang bị cho thành viên Tư Lược đoàn, tất cả đều làm cho đối phương cực độ khiếp sợ. Khiến bọn chúng không thể tin được là có loại hỏa thương, thiết chế vũ khí, khải giáp cùng với võ công lợi hại như vậy!

“Oanh oanh oanh oanh….. “ Tiếng nổ phát ra từ gia nông pháo làm cho bạch điêu, hoàng gia lưỡng đại độ tinh thần bị đả kích thêm. Một viên pháo đạn nổ mạnh phía sau bọn chúng, làm cho một trên kêu rên kinh hô dữ dội!

“Binh tướng phía trước đứng vững, viện binh đã đến!” Đan Ni dẫn ba bạch điêu kỵ sĩ đại đội, thấy tình hình ở cổng chánh, quan sát Tư Lược đoàn của Lôi Ân như biểu diễn hòa tấu, trong lòng sự mừng rỡ trước đó không thể không dịu xuống. Liền lúc này y truyền lại cho vài tên bạch điêu kỵ sĩ thông báo cho kỵ sĩ từ các nơi khác đến đây, rồi để chúng bạch điêu kỵ sĩ bên cạnh mình toàn bộ bay đến hỗ trờ bộ đội bên mình đang hoảng sợ!

“Hoàng tử điện hạ đã tới, mọi người cố gắng lên, để hoàng tử điện hạ thấy được sự dũng mãnh của chúng ta!” Hai đại đội trưởng kỵ sĩ đại đội vừa bị đánh đến nỗi bị dọa khiếp, mắt thấy Đan Ni hoàng tử đã đến, lập tức cao giọng quát bộ hạ cố gắng giết địch.

Xem ra thật sự là tên Đan Ni tiểu tử này muốn đoạt ngôi vị hoàng đế. Mẹ kiếp, cái này đã hủy hoại tưởng thưởng của lão tử? Với bao nhiêu công lao tại cuộc chiến Bố Cát thành, lão tử được tưởng thưởng không khoa trương lắm cùng là một chức công tước. Tiểu tử này không mưu sát phụ thân hắn, thì tưởng thưởng của lão tử còn nhiều hơn thế. Diệp Phong nhìn Đan Ni dẫn đám bạch điêu kỵ sĩ, xác định rằng y muốn đoạt vị, trong lòng dù công hay tư đề không hy vọng Lao Nhĩ gặp chuyện gì.

“Kỵ sĩ, mau xuất thực lực chân chính của các ngươi đi. Ai có thể giết chết Lôi Ân, thưởng một trăm vạn kiem tệ, phong chức làm tướng quân, thụ hầu tước tước vị!” Đan Ni nhìn tình hình phía trước, cao giọng nói thật lớn phần thưởng hấp dẫn này, muốn cho bọn binh tướng vì tưởng thưởng mà giết chết tên Lôi Ân hỗn đản này!

Một trăm vạn kim tệ, chức vị tướng quân, tước vị hầu tước, cả ba tưởng thưởng lớn này đối với mỗi binh tướng ở đây đều hấp dẫn. Thưởng một lần cả ba, như thế cái việc thưởng thí này chưa từng nghe qua thấy qua. Bởi vậy chúng bạch điêu và hoàng gia kỵ sĩ nghe Đan Ni nói xong, liền hô to phóng tới trước, tranh nhau muốn là người đầu tiên giết chết cầm thú nam tước.

“Dừng, Đan Ni tên vương bát đản này con bà nó thật là tài a, dưới cái tưởng thưởng tốt như vậy lão tử cũng động tâm.” Diệp Phong nhìn địch binh điên cuồng hướng chính mình chạy tới, trong miệng vừa cười khẻ vừa mắng, lấy ra trọng trang khải giáp để hộ thân, tay trái huy quyền, tay phải múa kiếm nhanh chóng nhảy vào trong đám kỵ sĩ tham lam, thi triển tuyệt chiêu cuồng sát tàn nhẫn, muốn nhân cơ hội này phóng đi, trực tiếp bắt Đan Ni!

Chúng thành viên Tư Lược đoàn thấy đoàn trưởng xâm nhập vào đám địch quân, lập tức tự động hình thanh đội hình chiến đấu. Cự giải trung đội, lôi đình trung đội, cự nhân tiểu đội phụ trách bảo vệ sa mạc thương thủ và bọn pháo thủ Lạc Tư chống lại những tên kỵ sĩ bay qua. Toàn bộ thành viên còn lại thì theo đoàn trưởng mà xung phong, tuyệt chiêu và ma pháp bất tận cuồng xuất, giết chết địch nhân đang cuống quít giật mình, không thể tưởng được bọn họ có võ công cao như vậy!

Ai, nếu Lôi Ân có thể theo ta, thật là tốt biết bao. Đan Ni nhìn cường hãn chủng tộc, vũ khí trang bị ma sủng võ công của Tư Lược đoàn bộ đội, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị sau khi tiêu diệt Lôi Ân sẽ chiếm luôn tất cả trang bị và ma sủng!

Ma pháp lóe sáng, đấu khí chói mắt, chân khí mãnh liệt, tử đạn bay loạn, pháo đạn cuồng tạc, song phương cùng liều mạng một hồi lâu. Tinh huống bất lợi của Tư Lược đoàn đã đến, các bạch điêu kỵ sĩ và hoàng gia kỵ sĩ ở các nơi khác toàn bộ chạy đến đây. Số nhân mã của địch quân nhiều gấp sáu lần của bọn hắn.

“Kỵ sĩ, xung phong, ai có thể giết chết Lôi Ân, thưởng một trăm vạn kim tệ, phong chức tướng quan, thụ tước vị hầu tước!” Đan Ni đang cưỡi điêu ở trên không bay cách bọn người Diệp Phong, nhìn hai loại kỵ sĩ vừa tới, một lần nữa mở miệng hứa phong hậu thưởng tử rất hấp dẫn, khiến cho chúng kỵ sị đều động tam hướng Diệp Phong mà không ngừng tiến lên.

“Mẹ kiếp, lão gia bọn họ thế nào chưa đến!”

Bạch điêu kỵ sĩ đoàn cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn, đều là bộ đội tối tinh nhuệ của Mạt La đế quốc. Diệp Phong mắt thấy đối phương vừa tinh nhuệ vừa nhiều gấp sáu lần đang tiết đến, nhất thời cảm giác không tố, bắt đầu động não suy nghĩ, muốn tìm điểm tử để đối phó với địch nhân.

“Hừ, Lôi Ân, đối mặt với nhiều bộ đội tinh nhuệ của đế quốc như thế, ta không tin ngươi có thể làm nên trò trống gì!” Đan Ni nhìn bạch điêu kỵ sĩ và hoàng gia kỵ sĩ đang uy vũ xung phong, trong lòng đang rất đắc ý. Đột nhiên phía sau có một trận mưa tên dày đặc bay tới, mang theo nhiều màu sắc cùng chân khí điên cuồng hướng hướng bay tới, làm cho y lập tức thúc giục khố hạ bạch điêu bay lến cao, may mắn tránh được công kích.

“Hắc hắc, tiểu tử ngươi mặc dù thông minh hơn tên hoàng tử ngu ngốc của Thiên Vũ đế quốc, không có tiến lên giết địch. Nhưng gặp phải đoàn trưởng đại nhân chúng ta, chỉ có thể nói là ngươi gặp vận rủi mà thôi.”

Bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư đầu tinh dẫn tinh linh trung đội dò xét tình hình trong cung. Bởi vì tốc độ của Quang Minh bạch vũ điêu nhanh hơn so với của bạch điêu, nên liền bay ra phía sau Đan Ni, gã nhìn y đang đắc ý cười khẽ, liền nhanh chóng bay đến bao quanh y, giương cung ngắm, ý bảo y lập tức gọi bộ hạ đình chỉ công kích, nếu không giết chết không tha!

Một nước cờ sai, thua cả bàn cờ.

Đan Ni thấy chính mình bị một trăm tinh linh xạ thủ của địch quân cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu vây quanh mình, trong lòng biết rõ tốc độ ma sủng của mình căn bản không có khả năng chọi lại địch nhân, sắc mặc cực kỳ thảm thương. Sau đó y nhìn về phía hỏa tinh linh Lị Lị đang ôm trong người Sa Nhã hoàng hậu mặc một bộ cung trang, không cam lòng từ từ đáp xuống mặt đất, ra lệnh cho hai loại kỵ sĩ đình chỉ công kích Tư Lược đoàn, rồi bị tinh linh trung đội áp giải tới Diệp Phong ở bên kia.

“Ha ha ha, Kiệt Nã Tư, tiểu tử ngươi con mẹ nó làm cho lão tử nở mặt thật, xuất hiện quá đúng lúc. Cứ để đó, khi trở về trú địa, bổn đoàn trưởng sẽ trọng thưởng hậu hỷ!” Diệp Phong cực độ hưng phấn nhìn Đan Ni bị cung tên uy hiếp không dám cương nganh, ngẩng đầu lên cười to ha ha.

Thành viên Tư Lược đoàn nhìn thấy đồng bọn bắt được Đan Ni cũng đều hoan hô thắng lợi theo. Trái ngược, chúng kỵ sĩ của bạch điêu kỵ sĩ đoàn và hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhìn hoàng tử bị vây quanh uy hiếp, tất cả đều muốn đến cứu giá, nhưng cẩn trọng, không dám coi thường mà vọng động!

Bại hoại Kiệt Nã Tư đứng ở bên cạnh Diệp Phong nhẹ giọng nói: “Đoàn trưởng, nói cho ngài một tin tức không tốt. Nghe xong ngài đừng mắng ta!”

“Trời, bổn đoàn trưởng là ác nhân sao? Yên tâm, lần này ngươi lập công lớn, lão tưởng muốn thưởng cho ngươi còn không kịp nữa là, sẽ không mắng ngươi đâu. Có việc gì, nói nhanh!” Diệp Phong trong lòng quả quyết, nghe Kiệt Nã Tư nói xong, lập tức mỉm cười đồng ý, rồi ngẫm lại, nhìn hoàng hậu trong lòng của Lị Lị, hướng Kiệt Nã Tư mà hỏi: “Các người tìm được hoàng hậu, còn Lao Nhĩ bệ hạ đâu?”

“Ách, cái này chính là việc mà ta định nói với ngài. Lị Lị tiến vào tẩm cung của quốc vương và hoàng hậu, phát hiện quốc vương đã chết, còn vị hoàng hậu này có dấu vết bị cường bạo. Chúng ta tại tẩm cung bức hỏi hai tên hoàng gia kỵ sĩ lưu lại tại đó. Trước khi việc này xảy ra, chỉ có tên súc sanh kia tiến vào tẩm cung. Cho nên chỉ có hắn gây ra thôi!” Kiệt Nã Tư nói nhỏ bên tai đoàn trưởng đại nhân, cuối cùng tay phải chỉ về phía Đan Ni, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

“Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa coi?” Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư nói xong, nhìn Đan Ni, rồi quay đầu ra vẻ khó tin ý bảo Kiệt Nã Tư thuật lại một lần nữa.

“Quốc vương bị giết, hoàng hậu bị cường bạo, trong lúc đó chỉ có tên súc sanh này tiến vào tẩm cung. Chỉ vậy thôi. Còn tất cả thành viên hoàng thất, tựa hồ đều bị giết trong phòng ngủ!” Kiệt Nã Tư nhỏ giọng thuật lại một lần nữa, bổ sung thêm tình hình của các thành viên hoàng thất còn lại.

“Ngươi súc sanh mẹ kiếp, ngay cả cầm thú cũng không bằng, mẹ nó…...” Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư thuật lại, trong lòng thầm than cho Mạt La đế quốc đã tạo ra một loạn tử, mở miệng mắng chửi tới tấp tên Đan Ni đã thí phụ gian mẫu ( giết chết cha, cưỡng gian mẹ), cuối cùng không động khẩu nữa mà động thủ. Hắn trực tiếp xuất một cước vào hạ bộ của Đan Ni, làm cho y ngã xuống đấn kêu thảm nhưng không chết, tiếp đó đạp lên người y.

“Lôi Ân….. ngươi hỗn đãn.. dám động thủ với ta….. tội ngươi đáng bị diệt tộc…..”

“Diệt cái đầu nãi nãi ngươi!!!”

Đan Ni đang kêu gào thảm thiết, Diệp Phong ngược lại không có vừa. Đối với tên gia hỏa này mà nói, cưỡng gian không phải chuyện to tác gì, nhưng Đan Ni ngay chính thân mẫu đã sinh dưỡng mình cũng không buông tha, lại còn làm hại hắn không có cơ hội được thưởng tứ. Hắn nếu không đạp tên Đan Ni súc sanh này, hắn nghĩ có lỗi với cả hai chân!

Chúng kỵ sĩ của bạch điêu kỵ sĩ đoàn và hoàng gia kỵ sĩ đoàn thấy hoàng tử điện hạ bị đá, rốt cuộc không nhịn được đều muốn cứu giá. Đáng tiếc lúc này ở ngoài hoàng cung nhận được tin bọn quan viên và quý tộc Lạc Khắc đái lĩnh hộ vệ đi theo Liên Na công chúa, cầm vũ khí trong tay, với lượng lớn mà tiến vào hoàng cung. Nhân số rất nhiều, ít nhất cũng phải bốn vạn!

“Trời, lão gia, các người cũng chọn đúng thời điểm nha? Vừa đúng lúc chúng ta bắt tên cầm đầu, thì các người xuất hiện…...” Diệp Phong nghe được âm thanh, đình chỉ đá vào người Đan Ni, quay đầu lại nhìn bọn quan viên và quý tộc Lạc Khắc, bất đắt dĩ lắc đầu thở dài một hơi, định muốn nói tại đại cầu trong phim cảnh sát, các ngươi tính toán thời gian chính xác thật, nhưng liền tỉnh ngộ, thu lại lời nói, bởi vì nếu hắn có nói ra bọn người Lạc Khắc cũng không thể hiểu.

“Bắt được tên cầm đầu?!” Quan viên, quý tộc, hộ vệ chăm chú nhìn trang bị cùng ma sủng của thành viên Tư Lươc đoàn, nghe Diệp Phong cảm khái xong, cùng Lạc Khắc, Tĩnh Hương liền quan sát mọi nơi, chú ý tại bên dưới chân của Diệp Phong. Có một người khuôn mặt tuấn tú bị biến dạng đến nỗi thiếu chút nữa bọn họ không nhận ra đó là Đan Ni hoàng tử.

“Tam ca??” Liên Na công chúng nhìn Đan Ni nằm trên đất rên rỉ, rồi liếc mắt quay đám kỵ sĩ bạo loạn ka, trong lòng cũng đã đoán được một ít chi tiết của sự việc này. Nàng không nhịn được lộ vẻ mặt bi ai, khóe mắt lại phát hiện Sa Nhã hoàng hâu đang được Lị Lị ôm trong tay, lập tức kinh hô chạy đến, ngồi xuống mà ôm mẫu hẫu vừa khóc vừa gọi.

Diệp Phong nhì Liên Na công chúa, rồi bảo tinh linh trung đội đi tới hoa viên hiệp trợ Tả La đối phó với đọa lạc thiên sứ, xong xuôi quay đầu đối thành viên bạch điệu kỵ sĩ đoàn và hoàng gia kỵ sĩ đoàn mà quát: “Các ngươi kỵ sĩ bạo loạn này lắng nghe lời của lão tử. Bây giờ thủ phạm Đan Ni mưu sát bệ hạ cùng với hầu hết thành viên hoàng thất đã bị bắt giữ. Các quan viên và quý tộc lúc này đều trung thành với đế quốc, nếu các ngươi buông vũ khi trang bị, giao ra ma sủng, có thể lập tứ rời khỏi đây. Bằng không sẽ để các ngươi thử tư vị của pháo đạn độc khí như hai mươi vạn binh tướng Thiên Vũ đế quốc!”

“Đan Ni hoàng tử giết chết Lao Nhĩ bệ hạ?!” Chúng quan viên và quý tộc nghe Diệp Phong nói xong, tất cả đều giật mình rồi nghị luận, liền lo lắng cho tiền đồ của chính bọn chúng vì không biết đế quốc sau này sẽ ra sao. Chỉ có Liên Na công chúa khi nghe phụ hoàng bị tam ca giết, bi ai mà ôm mẫu hậu đang hôn mê, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.

Chúng kỵ sĩ bạo loạn mắt thấy Đan Ni hoàng tử bị bắt, các quan viên cùng quý tộc đã tới đay, binh linh và thực lực đã vượt trên rất nhiêu so với bên mình, trong lòng hiểu được lần này theo hoàng tử tạo phản xem như đã thất bại hoàn toàn. Chúng nghe nói có một cơ hội có thể rời đi, mỗi người tiếc nuối phải giao ra vũ khí khải giáp. Sau khi thành viên Tư Lược đoàn tiếp nhận đám bạch điêu xong, cùng với giải ước, chuẩn bị về nhà dẫn gia quyến rời khỏi đế đô, để tránh sau này không chỉ có không thể ngẩng đầu lên làm người, mà còn có thể gặp tai ương diệt môn!

Thắng là vua, thua là giặc. Một ít quan viên và quý tộc có bất mãn đối với việc cầm thú nam tước thả bọn kỵ sĩ bạo loạn, trước sau lên tiếng đề nghị muốn đem bọn chúng toàn bộ diệt trừ.

Diệp Phong sớm biết rằng sẽ có quan viên và quý tộc nói như vậy, lúc này chỉ cười khẽ tỏ vẻ hắn nói là sẽ không có truy kích. Cho nên người khác muốn làm gì, hắn không có quan hệ gì.

Mấy tên quan viên và quý tộc phản đối vừa nghe được lời này, lập tức vì muốn báo thù cho Lao Nhĩ bệ hạ đuổi theo giết bọn kỵ sĩ bạo loạn, chính do muốn lấy lòng của Liên Na công chúa. Bởi vì giờ đây chỉ còn Liên Na công chúa có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế!

“Súc sanh….. súc sanh…..” Sa Nhã hoàng hậu nghe tiếng khóc của Liên Na công chúa đã tỉnh lại, đầu tiên là bi phẫn loạn mắng súc sanh, sau đó thấy tình hình quanh mình, liền đứng dậy rút một mũi tên của một tinh linh xạ thủ, định đâm vào tim mà tự xác. Bị dọa như vậy, Liên Na công chúa nhanh chóng giữ chặt cản bà lại. Mộng Hinh thấy bà muốn cắn lưỡi, liền giúp Liên Na một tay, để ngăn việc này lần nữa.

Diệp Phong nhìn Liên Na đang thương tâm khóc, muốn Tĩnh Hương tam nữ hộ tống nàng ta đi nghỉ ngơi. Kiệt Nã Tư lúc này dẫn tinh linh trung đội bay về, nhỏ giọng nói:” Đoàn trưởng, cái tên đọa lạc thiên sứ kia chính là giáo hoàng Hắc Ám giáo đình. Bọn ta tại hoa viên tìm được Tả La bị lão đánh trọng thương. Người này thấy chúng tay đến, liền nhanh chóng bay về hướng bên này. Ngài có thấy lão không?”

“Hắc Ám giáo hoàng?!” Diệp Phong nghe vậy cả kinh, lập tức nhìn xung quang, căn bản không thấy thân ảnh của Tắc Tư, chỉ có thể để tinh linh trung đội và bạch lang trung đội đi tra xét, bảo vệ an toàng cho hoàng cung!

“Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, lần này ta thua, nhưng ta nhất định sẽ tới lần nữa!” Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư đang bay phía trên bên phải bọn người Diệp Phong, thấy kế hoạch bị thấy bại, vô cùng tức giận, nghiếng răng nghiếng lợi mà chửi rủi tên Lôi Ân, sau đó đập hai cánh bay ra khỏi đế đô. Lao Nhĩ bệ hạ đã chết, kế hoạch lần này của lão thành công một nửa, đáng tiếc là không có được trợ lực của Mạt La đế quốc.

Sau trận chiến chấm dứt, Diệp Phong bảo Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Phỉ Phỏ ba vị mỹ nữ dìu Liên Na công chúa và Sa Nhã hoàng hậu đi nghỉ ngơi, rồi phân phó Khải Đặc, cao thủ tra tấn, đem Đan Ni đến một chỗ để hỏi y vài vấn đề của Hắc Ám giáo hoàng. Sau khi nhỏ giọng chỉ thị thành viên Tư Lược đoàn đem bạch điêu chuyển về trú địa bí mật, nháy mắt Lạc Khắc một cái, để Lạc Khắc gọi chúng quan viên và quý tộc dẫn hộ vệ hỗ trợ dọn dẹp chiến trường!

“Quai tôn, ngoài trừ tên Đan Ni chắc chắn bị giết, bây giờ hoàng thất của Mạt La đế quốc chúng ta chỉ còn lại có một vị Liên Na công chúa có thể chính thức kế thừa ngai vị. Đây là thời cơ tốt cho Pháp Lôi Nhĩ gia tộc chúng ta. Xử lý xong mọi chuyện này, ta sẽ cùng con nói về vấn đề này!” Lạc Khắc từ trong miệng của Diệp Phong mà biết tình hình theo như lời của Kiệt Nã Tư, lộ biểu thái trịnh trọng đối Diệp Phong.

## 112. Chương 112 - Lạc Khắc Đích Dã Tâm, Dâm Đãng, Điền Loa Dữ Áp Chủy

"A, mẹ nó, mệt chết đi được. Lộ Lộ mau mang trà đến đây cho thiếu gia. Nguyệt Nhi, tới đây bóp chân cho thiếu gia nào. Hinh nhi, nàng cũng lại đây xoa bóp vai cho ta đi.”

Đêm ngày thứ hai sau cuộc nổi loạn tại hoàng cung, Diệp đại đoàn trưởng phải lưu các thành viên của Tư Lược đoàn ở lại để bảo vệ Liên Na công chúa và Sa Nhã hoàng hậu, còn bản thân mình cùng với bọn Lộ Lộ ngũ nữ và Lạc Khắc được phủ vệ đưa về phủ tể tướng. Hắn vừa vào đến phòng đã ngã phịch xuống ghế, than mệt.

Nhìn Diệp Phong mệt mỏi nằm trên chiếc ghế dựa, ngoại trừ Phỉ Phỉ đang cười khúc khích, thì Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, và Mộng Hinh tam nữ đều làm theo lời phân phó của hắn. Lộ Lộ mang trà dâng đến tận miệng cho hắn, U Nguyệt Nhi thì giúp hắn cởi giầy vớ và rửa chân cho hắn, còn Mộng Hinh thì đến sau lưng xoa bóp hai vai cho hắn. Tĩnh Hương như thường lệ không có để ý đến cái loại hưởng thụ này của hắn. Nàng âu yếm đến bên cạnh Diệp Phong và cũng giúp hắn đấm bóp đôi chân. Bởi vì hắn ra sức dẹp nội loạn trong hoàng thất, lập được đại công, nên nàng cực kỳ vui mừng.

“Ái chà, thật là thoải mái a.” Diệp Phong hưởng thụ sự xoa bóp của U Nguyệt Nhi, Mộng Hinh, và Tĩnh Hương, trong lòng thấy khoan khoái mà kêu lên như thế. Hắn quay lại ra hiệu cho Lộ Lộ đem cây Thanh sảng tiêu hồn đến cho hắn hưởng dụng, rồi ngã dài trên ghế và cảm thấy thư sướng vô cùng.

nl.Phỉ Phỉ đang ngồi tại chiếc bàn ở bên cạnh, tay chống cằm, mỉm cười quan sát Diệp Phong. Nàng nghĩ đến phụ thân đang ở tại tinh linh vương quốc xa xôi mà lộ ra thần sắc nhớ nhung. Thì ra nàng tinh linh mỹ nữ tinh nghịch này rốt cuộc cũng đã biết nhớ nhà rồi.kien

Diệp Phong nghiêng đầu nhìn Phỉ Phỉ cười hì hì, vừa định mở miệng hỏi xem nàng đang nghĩ đến điều gì, thì đột nhiên Lạc Khắc tể tướng với thần tình vui vẻ, ánh mắt mở lớn đầy vẻ hưng phấn, bước vào phòng ngủ.

Hôm qua tại hoàng cung xảy ra đại loạn, hẳn là đã khiến cho cư dân của đế đô hoang mang vô cùng. Lao Nhĩ bệ hạ giá băng, hiện nay chỉ còn lại Liên Na công chúa là người duy nhất thừa kế ngôi vị, nên Mạt La đế quốc bây giờ có rất nhiều yếu sự phải lo. Diệp Phong thấy Lạc Khắc tiến vào phòng liền nhớ tới cái đêm bình loạn, lão đã từng nói cơ hội tốt của Pháp Lôi Nhĩ gia tộc đã tới, chắc lần này lão đến là có liên quan đến việc đó, nên hắn ra hiệu bảo bọn Lộ Lộ ngũ nữ ra ngoài trước.

Lạc Khắc đối với bốn nữ nhân của cháu mình và vị nữ tinh linh mà cháu mình chưa tới tay này rất có hảo cảm. Bọn họ là những tôn tức tương lai của mình, sẽ sinh ra những hài tử nối dõi tông đường cho Pháp Lôi Nhĩ gia tộc, vì vậy mà lão đối với bọn Lộ Lộ tứ nữ và Phỉ Phỉ đều rất tốt.

Mà bọn Lộ Lộ tứ nữ cùng với Phỉ Phỉ đối với vị tể tướng tham lam ích kỷ này chẳng những là không có ác cảm gì, mà còn lại rất thân thiết nữa. Vì vậy, sau khi nghe Diệp Phong phân phó, ngũ nữ lập tức thi lễ với Lạc Khắc, rồi rời khỏi phòng ngủ.

“Quai tôn, con có cái nhìn thế nào đối với cuộc thế trước mắt của đế đô?” Lạc Khắc tể tướng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nhìn vào tôn nhi đang nằm ngửa trên ghế mà hỏi.

“Có cái nhìn thế nào à? Con từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có thời gian nghĩ đến nó. Lão đầu tử, người mau nói xem thời cơ tốt của Pháp Lôi Nhĩ gia tộc đã đến là ý tứ như thế nào đây?” Diệp Phong nhẹ nhàng phả ra vài ngụm khói, đồng thời hỏi ngược Lạc Khắc.

“Hiện nay việc trọng yếu nhất là lo lắng tang sự cho Lao Nhĩ bệ hạ và phần đông thành viên của hoàng thất, sau đó phải suy tôn Liên Na công chúa lên kế vị. Chỉ là nếu để cho vị công chúa không hiểu chút chánh sự nào mà lên ngôi nữ vương thì sợ rằng sẽ có nhiều kẻ phản đối. Chúng ta phải lập tức chấn áp các thế lực phản đối, để cho Liên Na công chúa đăng cơ thuận lợi. Đến lúc đó, chỉ cần tôn nhi tỏ ra một chút phong độ để tới tay được nàng, như vậy thì Mạt La đế quốc có khác nào là vật nằm trong túi của Pháp Lôi Nhĩ gia chúng ta đâu?” Thần tình Lạc Khắc rất hưng phấn, nói ra hết những toan tính đắc ý trong lòng.

“Hắc hắc, có phải người muốn con trở thành thân vương không? Mặc dù điều đó có điểm giống như là làm một tên tiểu bạch kiểm, nhưng nếu được cùng nữ vương hảo hảo thì…...” Diệp Phong nghe vậy thì không khỏi nổi lên ý tưởng đảo điên loan phượng với nữ vương, bất giác không nhịn được mà bật lên một trận cười hàm chứa ẩn ý đen tối, trong lòng thầm nghĩ: “Trong thời kỳ Lao Nhĩ bệ hạ còn sung sức mạnh khỏe, trong nước chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng một khi Liên Na lên kế vị rồi, e rằng các công thần tại biên giới sẻ ủng binh tự lập, những quốc gia tiếp giáp thế nào cũng có hành động. Ngoài ra, lại còn thất đại quân đoàn ở các tỉnh đông bắc và tây bắc do Chiêm Mỗ Tư gia thống lĩnh, nếu không thu hồi binh quyền trở về, thì dù ta có ngồi được cái ghế thượng thủ của Liên Na, e rằng Mạt La đế quốc cũng không hoàn toàn thuộc về Pháp Lôi Nhĩ gia tộc a!”

“Ha ha, với năng lực của Tư Lược đoàn hiện nay, chúng ta vốn có thể khiến cho Chiêm Mỗ Tư gia tộc biến mất hoàn. Chỉ cần con với Liên Na công chúa thành công thì…..…..” Lạc Khắc nghe lời của tôn nhi mình, trong lòng thập phần cao hứng, vừa gật gù tán thưởng, vừa buông tràng cười sảng khoái, còn trên mặt thì lộ ra thần sắc giảo hoạt phi thường.

“Hắc hắc, lão đầu đang có tính toán gì đó? Hà, vậy cũng tốt. Chiêm Mỗ Tư gia tộc là tử đối đầu với chúng ta, đích thật là không nên lưu lại…....” Diệp Phong nhìn thấy thần sắc giảo hoạt của Lạc Khắc thì cũng lộ ra nụ cười âm trầm. Nếu luận về phương diện âm mưu quỷ kế để hại người, thì hai người này đúng là đại đại cao thủ!

Lạc Khắc nhìn thấy nụ cười âm trầm của tôn nhi, liền bàn thêm chi tiết một lúc nữa, rồi nhắc nhở: “Trước mắt, đây chính là thời điểm mà Liên Na công chúa và Sa Nhã hoàng hậu cần sự an ủi nhất. Con hãy thường xuyên đến hoàng cung để an ủi công chúa, luôn tiện hãy gây chút ấn tượng tốt cho hoàng hậu, nhớ đó!”

“Yên tâm, yên tâm! Con đang nóng lòng thu phục nàng nữ vương lão bà này rồi đây. Hắc hắc, trước khi tới tay, con đã lập biết bao công lao rồi, đợi đến khi nàng đăng cơ thành công thì cũng có thu hoạch rồi!”

Quyền lợi vĩnh viễn là một điều tốt. Tuy Diệp Phong chán ghét việc xử lý quốc gia, nhưng hắn lại rất thích có được quyền thế và hưởng thụ cuộc sống. Khi nắm lấy được đại quyền, ngoài việc trinh chiến sa trường ra, thì Lạc Khắc đều có thể xử lý được tất cả những việc khác. Hắn chỉ có việc tiếp tục phát triển về mặt quân lực và hưởng thụ nhân sinh, ha, thật là sảng khoái! Chỉ cần nghĩ tới việc nàng nữ vương được vạn dân kính ngưỡng có thể khuất phục dưới thân hắn, thì đã khiến cho dục hỏa của hắn dâng trào rồi.

Đến giữa trưa, Sa Nhã hoàng hậu cũng vừa tỉnh lại, đang định tự hủy mình thì cũng may là có công chúa Liên Na đã quỳ sẵn tại đó, hết lòng khuyên can. Nàng khóc kể rằng hiện nay hoàng thất không còn bao nhiêu người, ngoài tử tội Đan Ni đang bị cầm tù ra, thì chỉ còn có hai mẫu nữ họ, nên xin bà đừng buông xuôi. Sa Nhã hoàng hậu lúc này vừa bi thống vừa bất nhẫn nên đành bỏ ý định tự hủy mình. Bà không muốn để cho nữ nhi một mình đối diện với sự tang thương quá lớn này, và mặt khác là bà cũng phải nghĩ đến cho vận mệnh của Mạt La đế quốc trong tương lai nữa.

Đối với sự việc nghiệt ngã đã xảy ra, Sa Nhã hoàng hậu thật không dám kể cho Liên Na biết, sợ nàng sẽ không tiếp nhận nổi, và cũng sợ rằng bản thân sẽ không còn mặt mũi để đối diện với nàng, nên bà chỉ có thể chôn dấu kỹ việc đó tận đáy lòng, và âm thầm chịu đựng sự thống khổ ấy.

nl.Việc hoàng thất loạn luân vốn dĩ là đã từng xảy ra tại nhân tộc đế quốc, thú nhân vương quốc, tinh linh vương quốc, và dực nhân vương quốc. Những sự việc như thế này không phải là khan hiếm, nó thỉnh thoảng vẫn xảy ra và được truyền đi khắp nơi. Nhưng một khi sự tình được truyền bá ra ngoài, thì nó sẽ gây ra một sự đả kích rất lớn đối với đương sự. Diệp Phong biết rõ điều đó nên đã hạ nghiêm lệnh cho các thành viên của tinh linh trung đội, nhất định không thể tiết lộ cho bất kỳ ai biết, và phải xem như là việc đó chưa hề xảy ra.kien

Trải qua sự kinh biến tại đế đô, Diệp Phong chỉ đành phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu của hắn, vốn là muốn thông qua Truyện Tống Trận tại đông bắc và tây bắc để đi đánh du kích lãnh thưởng. Giờ đây hắn phải cải biến kế hoạch, cùng Lạc Khắc thương nghị lại cho những hành động sắp tới, tất cả đều là vì những thu hoạch và lợi ích lớn hơn gấp nhiều lần.

Đêm qua, các thành viên của Tư Lược đoàn thừa dịp thanh trừng phản loạn, đã nương theo hắc phong cuồng sa mà thâu trộm một đám bạch điêu bị bất tỉnh, rồi vận chuyển về cho Tư Lược đoàn. Bởi vì bạch điêu kỵ sĩ đại đội đang cần tăng cường số lượng. Khi mà bọn họ trên đường trở về, cũng đã “thuận tay” thu tóm luôn một số chiến lợi phẩm. Lúc này, hai vị đoàn trưởng phu nhân tương lai là Tĩnh Hương và Mộng Hinh đã thông qua Truyện Tống Trận mà ly khai ngọa thất, để trở lại trú địa bí mật. Cả hai đều bận rộn với các việc làm do tình lang giao phó.

Tĩnh Hương xem lại các chiến tích của tình lang tại đế quốc, đã nhận ra bản thân nàng đã vì đế quốc mà chiếm tiện nghi của hắn không ít rồi, nên đối với những việc thu giữ chiến lợi phẩm, nàng đã mắt nhắm mắt mở không nhắc tới, chứ không lải nhải dài dòng như trước kia nữa. Kỳ thật, thời gian gần đây, nàng cũng phát hiện ra bản thân mình từ sau khi đi theo tình lang, đã dần dần thay đổi hẳn tính cách của mình. Trước kia, nàng thường cảm thấy cuộc sống trống trải và không có ý nghĩa, nhưng những cảm giác đó giờ đây đã rời xa nàng. Hiện nay cơ hồ ngày nào nàng cũng cùng với Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, và Mộng Hương đều có thể nở nụ cười tươi tắn.

Lạc Khắc ly khai ngọa thất. Diệp Phong cũng đi theo tiễn ông ta ra ngoài. Hắn nhìn thấy ba nàng Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, và Phỉ Phỉ đang ngồi ngắm trăng ở trong lương đình, vì vậy nên bước lại ngồi xuống tại một chiếc ghế đá, rồi ra hiệu cho Lộ Lộ và U Nguyệt nhi đến ngồi ở trên đùi của mình. Hắn hưởng thụ diễm phúc trái ôm phải ấp, rồi đưa mắt nhìn Phỉ Phỉ, cười nói: “Nàng tinh linh mỹ nhân của chúng ta dường như hôm nay không được cao hứng lắm thì phải?”

“Lôi Ân đoàn trưởng…..…....ta nghĩ ngày mai ta sẽ về nhà…....” Phỉ Phỉ lúc này đang mặc một chiếc váy dài màu trắng rất xinh đẹp, hai tay chống cằm, khủy tay đặt lên thạch bàn, khuôn mặt để lộ ra thần sắc thất lạc, nói với Diệp Phong.

“Sao phải hồi gia sớm như thế?” Diệp Phong nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ rằng nàng tinh linh xinh đẹp này lại đột nhiên nảy ra ý định muốn về nhà như thế.

“Đúng vậy! Ta ra ngoài đã lâu, có lẽ cũng nên trở về thỉnh tội với phụ thân. Chắc cũng chỉ bị người cấm cố một thời gian thôi.” Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong, trong mắt ánh lên vẻ cường liệt quyết không nhân nhượng. Kỳ thật, nàng đã từng nghĩ đến việc sẽ thông qua Truyện Tống Trận của Diệp Phong, đặt một cửa của Truyện Tống Trận tại nhà mình, rồi nhờ đó có thể tùy thời tùy lúc mà đến trú địa của Tư Lược đoàn. Như vậy, nàng vừa có thể bầu bạn với phụ thân, lại vừa có thể thường xuyên gặp mặt Diệp Phong.

Nhưng trải qua một thời gian quan sát, Phỉ Phỉ cũng có được một chút lịch duyệt. Nàng đã nhìn ra hai vị đoàn trưởng phu nhân tương lai là Mộng Hinh và Tĩnh Hương vốn có lòng phòng bị đối với nàng, bọn họ dường như không thích nàng tiếp cận đoàn trưởng đại nhân, khiến cho nàng không thể tiếp tục lưu lại đây được nữa.

“A? Bị cấm cố một thời gian à? Vậy sau này chúng ta sẽ rất khó mà gặp nhau ư?” Diệp Phong nghe vậy thì nhíu mày hỏi lại. Hắn không thể bỏ qua cho nàng tinh linh mỹ lệ khả ái này dễ dàng như thế, vì vậy nên khẽ nháy mắt với Lộ Lộ và Nguyệt Nhi. Hai nàng hiểu ý, liền đứng lên đi về phòng trước, để cho hắn tự do tiếp cận Phỉ Phỉ. Diệp Phong làm mặt dày, cười hì hì với Phỉ Phỉ rồi nói: “Hay là nàng đặt một cửa của Truyện Tống Trận tại nhà nàng, như vậy thì sau này nếu như phụ thân của nàng không cho nàng ra khỏi nhà, thì chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau mỗi ngày!”

“Không cần đâu! Nếu để cho Tĩnh Hương và Mộng Hinh biết được, thì ngươi sẽ không được yên đâu.” Phỉ Phỉ nghe thấy lời đề nghị của hắn, nhìn thẳng vào nam nhân tuy chỉ mới quen biết có mấy tháng này nhưng đã khiến cho nàng động tâm. Nàng rất muốn đáp ứng lời đề nghị của hắn, nhưng nghĩ đến hai nữ nhân hay ghen của hắn, nên chỉ đành cúi đầu cự tuyệt lời của hắn.

Đường đường là độc nữ của thủ lĩnh bộ lạc hỏa tinh linh, cho dù nàng có được Tĩnh Hương và Mộng Hinh chấp nhận, thì nàng cũng không dám cùng phân hưởng một phu quân với bốn mỹ nhân khác. Vì điều đó sẽ khiến cho vị phụ thân chỉ chuyên nhất với một mình mẫu thân nàng, tức giận cực độ.

“Tĩnh Hương và Mộng Hinh tuy có hơi ghen tuông, nhưng nội tâm của họ rất tốt. Nếu như nàng có thể làm giống như bọn họ, tức là trở thành nữ nhân của ta, thì rốt cuộc họ cũng sẽ chấp nhận nàng thôi. Phỉ Phỉ, ta rất thích nàng! Hãy làm nữ nhân của ta nhé!” Diệp Phong để lộ ra vẻ thâm tình, rồi đột nhiên ôm lấy Phỉ Phỉ và đặt nàng ngồi lên đùi mình. Hắn khẽ nâng cằm của nàng lên, dịu dàng ôn nhu nhìn vào mắt nàng mà không hề đỏ mặt chút nào.

“Thật là đáng ghét! Chàng làm sao mà cứ động tay động chân với người ta như thế chứ? Nếu để cho phụ thân của thiếp biết được, thì người nhất định sẽ bổ sống chàng ra đó!” Phỉ Phỉ đại tiểu thư lần đầu tiên nghe được lời bộc lộ của ý trung nhân, nàng khẽ giãy giụa vài cái trong lòng hắn, rồi chu mỏ trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ rất yêu kiều. Tuy vậy, trong tận đáy lòng của nàng, lại rất hoan hỉ hưởng thụ cảm giác được hắn ôm ở trong lòng.

“Hắc hắc, không lo gì. Lệnh tôn có thể đánh, và ta cũng có thể chạy. Phỉ Phỉ, ta biết nàng cũng rất thích ta. Hãy làm nữ nhân của ta nhé! Ta sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với nàng!” Diệp đại sắc lang bật cười hì hì, ôm chặt lấy Phỉ Phỉ, đôi tay ma quái không còn giữ quy cũ nữa mà len vào bộ xiêm y của nàng, vuốt ve chiếc đùi thon dài mát rượi và mỹ miều của nàng.

“Thiếp thừa nhận rằng thiếp rất thích chàng, nhưng thiếp không thể làm nữ nhân của chàng được. Nếu để cho gia phụ biết, người sẽ không tha cho tên sắc lang chàng!” Phỉ Phỉ nghĩ đến việc đi theo ý trung nhân của mình, ngoài việc bên mình hắn luôn có những mỹ nhân hay ghen tuông, mà cả đến cửa ải của phụ thân mình cũng khó có thể qua được. Những điều này khiến cho nàng cầm lòng không được, bất giác ở trong lòng ý trung nhân mà nước mắt tuôn trào.

“Nếu nàng sợ bị phụ thân biết được, vậy thì trước tiên chúng ta cứ bí mật luyến ái. Chỉ cần hứa chắc một lời, suốt đời này làm nữ nhân của ta, vậy thì ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Sau này, ta sẽ tìm cơ hội để đề hôn với lệnh tôn, có được không?” Diệp Phong nhìn lại nàng tinh linh đại tiểu thư đang rúc trong lòng mình mà rơi lệ này, hiển lộ thần thái vừa bá đạo vừa thâm tình, nhẹ nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, rồi hôn vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Hắn tham lam quấn chặt lấy chiếc lưỡi thơm tho, và cướp đi nụ hôn đầu của nàng tinh linh đại tiểu thư này.

Phỉ Phỉ vốn không còn ý phản kháng. Nàng đối mặt với sự biểu lộ vừa thâm tình vừa bá đạo của ý trung nhân đã sớm bị hấp dẫn, lại thêm nụ hôn đầy nhiệt tình, nên đã khiến cho nàng hoàn toàn mê luyến lả người đi trong lòng hắn. Lúc này, nàng vươn đôi tay ngọc ra bá lấy cổ hắn, rồi đưa chiếc lưỡi thơm tho của mình ra nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn.

Hắc hắc, tối nay lão tử rốt cuộc đã có thể thưởng thức mùi vị của tinh linh xử nữ rồi. Diệp Phong vừa hôn nàng tinh linh mỹ nữ rất đơn thuần đang bị mê luyến trong lòng mình, trong đầu vừa nghĩ đến sự xấu xa. Hắn ôm xốc Phi Phỉ lên, vừa hôn vừa đi về ngọa thất.

Lúc này Lộ Lộ và Nguyệt Nhi đang nhàn rỗi ngồi trên giường chuyện trò với nhau. Vừa thấy thiếu gia ôm hôn nàng tinh linh đại tiểu thư bước vào, liền hiểu ngay đêm nay thế nào hắn cũng chiếm hữu lấy nàng tinh linh xinh đẹp này, nên cả hai vội đứng lên nhường lại chiếc giường cho hắn.

“Đêm nay chúng ta không ở lại đây, hãy vào mật thất!” Diệp Phong không nghĩ rằng hai hủ giấm Tĩnh Hương và Mộng Hinh sẽ trở về hôm nay, nhưng vẫn cẩn thận, đợi cho Lộ Lộ và Nguyệt Nhi rời khỏi giường, rồi để cho họ khởi động cơ quan mở cửa mật thất, rồi ôm lấy Phỉ Phỉ và dẫn đầu hai nàng đi vào trong.

Căn mật thất này ngoài Lộ Lộ và Nguyệt Nhi ra, cả Phỉ Phỉ và bọn Tĩnh Hương nhị nữ cũng đều không biết. Vì vậy mà Phỉ Phỉ thấy ý trung nhân ôm nàng tiến vào trong căn mật thất này, khiến cho nàng vừa khẩn trương, đồng thời cũng rất tò mò, không ngờ rằng bên trong phòng ngủ lại còn có mật thất.

Hôm nay, so với bộ xiêm y màu trắng của Phỉ Phỉ, thì Lộ Lộ và Nguyệt Nhi lại mặc xiêm y màu tím và màu xanh. Sau khi thắp đèn cho mật thất xong, nhị nữ lập tức tiến lại giúp cho thiếu gia cởi bỏ y phục, rồi để cho hắn âu yếm nàng tinh linh đại tiểu thư trước.

“Nguyệt Nhi, nàng hãy múa một điệu vũ cho Phỉ Phỉ thưởng thức đi, để cho nàng ta được đại khai nhãn giới một phen!” Cầm thú nam tước vừa được nhị nữ giúp cởi bỏ y phục xong, liền ngồi xuống giường, một mặt vẫn ôm hôn Phỉ Phỉ, mặt khác lại bảo Nguyệt Nhi vũ thoát y cho Phỉ Phỉ xem. Lúc này bàn tay ma quái của hắn đã lần mò vào trong lớp xiêm y của Phỉ Phỉ, vuốt ve làn da mượt mà bóng loáng của nàng, khiến cho nàng đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Nguyệt Nhi nghe vậy liền thi triển bản lãnh cao cường của nàng. Dưới ánh đèn yếu ớt của mật thất, nàng bắt đầu điệu vũ thoát y mê hồn, cánh tay ngọc, cặp đùi xinh đẹp tất cả đều tận hiến lên những đường nét khiêu gợi mẩn cảm. Hành vi lớn gan ấy đã khiến cho Phỉ Phỉ phải trợn mắt há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc. Bất quá, điệu vũ đó cũng chưa đáng là gì. Vì lúc này Lộ Lộ đã quỳ xuống ở giữa hai chân của thiếu gia, dùng chiếc miệng xinh xắn của nàng để âu yếm tiểu bảo bối của hắn. Hành động này đã khiến cho Phỉ Phỉ phải giật mình cả kinh, thật không thể ngờ được Lộ Lộ thường ngày ôn như là thế, vậy mà vào lúc này lại to gan lớn mật như vậy a.

“Phỉ Phỉ, không cần phải thẹn thùng như thế. Sau này mọi người sẽ đều y như vậy, dần dần rồi nàng sẽ quen thôi, hắc hắc…....” Diệp Phong vừa hưởng thụ tài nghệ của Lộ Lộ, vừa thoải mái nhìn Phỉ Phỉ đang cau mày, mỉm cười nói. Bàn tay của hắn đưa xuống vén chiếc váy trắng của nàng lên, để lộ ra chiếc đùi trắng nõn mỹ miều, rồi nhẹ nhàng cởi giày của nàng ra. Bàn tay của hắn lần mò dọc theo chiếc đùi đẹp đi ngược lên trên, xoa nhẹ lấy kiều đồn êm ái của nàng, rồi từ từ đi sâu vào trong, khẽ kéo chiếc tiểu khố của nàng xuống.

“Thiếp sợ…..…..” Phỉ Phỉ nhìn thấy Diệp Phong đang cởi chiếc tiểu khố của mình ra, nhất thời khẩn trương, vội ôm lấy cổ hắn rồi nhẹ giọng nói.

“Đừng sợ! Ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng!” Diệp Phong khẽ nheo mày, mỉm cười ôn nhu với nàng, rồi bàn tay ma quái lại tham lam tiến tới vùng cấm địa, thấy nơi đó đã động tình liền bảo Lộ Lộ dừng lại. Hắn ôm Phỉ Phỉ đặt lên giường, rồi áp lên thân thể mềm mại của nàng, rồi nhẹ nhàng cởi hết xiêm y của nàng, để lộ ra bộ ngực trắng muốt kiêu hãnh và hạ thể mê ly chết người…....tất cả đều đập vào mắt chúng nhân, khiến cho Phỉ Phỉ cực kỳ thẹn thùng.

“Hắc hắc, bảo bối đừng sợ! Ta đến đây…..…..” Diệp đại sắc lang nhìn con cừu xích lõa trước mắt, nuốt ực một ngụm nước miếng, rồi đưa tay tách cặp đùi trắng nõn của Phỉ Phỉ ra, để cho chúng kẹp lấy hông của mình. Hắn cúi đầu hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng, đồng thời, tiểu hòa thượng tà ác ở hạ thể lập tức tiến nhập vào vùng cấm địa thần bí kia…..…...

Cùng lúc đó, Phỉ Phỉ kinh hô lên một tiếng đau đớn. Diệp Phong còn chưa kịp thể nghiệm sự khoái cảm của việc phá xử, thì lại đột nhiên phát hiện ra một việc khiến cho hắn kinh hãi cực độ. Thì ra cái loại âm cung của Phỉ Phỉ có danh đầu rất lớn, nó đích thực là đồng tề danh với tiểu “điền loa” của Nguyệt Nhi, có một luồng hấp lực rất lớn, chính là “áp chủy”.

Ha ha ha, lần này lão tử hẳn là được sảng khoái cực độ rồi a!

Bằng vào kinh nghiệm ngự nữ của Lôi Ân để lại, Diệp đại đoàn trưởng phát hiện ra điều đó liền kinh hỷ vô cùng, trong lòng nhịn không được mà buông ra một tràng cuồng tiếu. Hắn vội ôm lấy bảo bối Phỉ Phỉ mà tận tình hưởng lạc cho đến khi Phỉ Phỉ không còn chịu được nữa. Sau đó, hắn liền để cho tam nữ bày ra nhiều tư thế khác nhau ở trên giường, rồi bắt đầu sủng hạnh từng người, từng người một.....thật là hoang dâm cực độ…...

## 113. Chương 113 - Đánh Cuộc, Lưu Manh Và Công Chúa

Tại đại trướng trong quân doanh bên ngoài Bố Cát thành.

“Phí Đức tướng quân, hiện tại bệ hạ bị thảm tử, chỉ còn lại Liên Na công chúa là người kế vị, mà Uy Nhĩ nguyên soái lại không có tại đế đô, vậy chúng ta có nên trở về càng sớm càng tốt không? Nếu không chỉ e rằng sẽ để cho Lạc Khắc và đám gian quan kia thừa cơ cần vương, và lấy được sự tín nhiệm của công chúa. Khẳng định là ngày sau đối với chúng ta sẽ rất bất lợi.” Người vừa lên tiếng là tướng quân của Mạt La đế quốc đệ ngũ quân đoàn, Khâu Tư - Cát Lặc Kháo. Y là một người trung niên, tướng tá mập mạp, tóc ngắn, thân thể cao lớn, lúc này đang ngồi trên ghế, cất lời đề nghị với Phí Đức tướng quân.

“Đúng vậy! Giờ đây công chúa và hoàng hậu vừa mất đi bệ hạ, nên tâm tình rối loạn. Gặp lúc Lôi Ân lại có thể nhân cơ hội này mà dẹp yên phản loạn, lập được đại công, nên có thể đạt được sự tín nhiệm của công chúa và hoàng hậu. Nếu chúng ta không kịp trở về đế đô, thì ngày sau chúng ta sẽ bị bất lợi rất nhiều!” Phỉ Long đứng ở bên phải của Phỉ Đức tiếp lời. Y đối với việc hoàng gia kỵ sĩ đoàn do y thống lĩnh lại trở thành loạn quân, đã cảm thấy sỉ nhục rất lớn.

“Các ngươi đều có thể nghĩ đến việc này, chẳng lẽ ta lại không thể nghĩ đến hay sao? Nhưng hiện nay, bệ hạ vừa băng hà, chỉ mới hạ táng chưa lâu, Liên Na công chúa còn chưa chính thức kế thừa hoàng vị. Quân đội của Thiên Vũ đế quốc vừa phẫn hận triệt thoái tất sẽ nhân cơ hội này mà lại tiến phạm chúng ta thêm lần nữa. Chúng ta tuyệt không thể rời khỏi tây bắc tỉnh!” Phí Đức tướng quân mỉm cười nhìn hai người, nói với giọng quả quyết: “Phụ thân đại nhân sớm đã gửi tín điểu truyền thư cho ta biết, người sẽ cấp tốc phản hồi đế đô trong thời gian sớm nhất có thể được. Nói không chừng, hiện nay người đã trên đường trở về rồi cũng nên. Các ngươi không cần lo lắng. Lạc Khắc và Lôi Ân bọn họ thường ngày là hạng người thế nào, chẳng lẽ Liên Na công chúa còn chưa biết hay sao? Nàng làm sao có thể tin những hạng người như vậy chứ?”

“Ha ha, Phí Đức tướng quân thật là cao kiến. Nghe ngươi nói như vậy thì ta đã yên tâm rồi. Nghĩ lại với cung cách làm người của Liên Na công chúa, nàng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Lôi Ân đâu. Chỉ cần Uy Nhĩ nguyên soái trở về đế đô, thì bọn Lạc Khắc sẽ không còn bày ra được quỷ kế gì!” Khâu Tư tướng quân nghe Phí Đức nói xong, liền khoan tâm mỉm cười.

nl.Lôi Ân, ta không tin rằng ngươi luôn luôn được may mắn, lúc nào cũng gặp vận tốt…...Phỉ Long nghe xong lời phụ thân thì cũng cảm thấy hữu lý. Trong đầu y hận Lôi Ân thấu xương, lúc nào cũng nghĩ đến biện pháp để tiêu diệt tên hỗn đản kia.kien

Mạt La đế quốc xảy ra nội loạn lần này, khiến cho quốc vương và đại đa số thành viên của hoàng thất đều bị thảm tử. Sự việc này nhanh chóng được lan truyền ra khắp cả nam bắc đại lục. Dù sao ngày hôm đó xảy ra cuộc đại chiến tại hoàng cung cũng không che mắt được hàng vạn đôi mắt của bách tính, bởi vì Lao Nhĩ bệ hạ cùng với các thành viên của hoàng thất đều được hạ táng cùng lượt, lại thêm trong hoàng thất cũng chỉ còn lại một mình Liên Na công chúa là kẻ kế thừa hoàng vị, sự việc trọng đại như thế vốn không thể giấu giếm được.

Dưới sự tra khảo của hai tên bại hoại là Khải Đặc và Ai Đức, Đan Ni có việc bí mật gì cũng đều phải khai ra hết. Hắn quả thật là một tên rác rưởi vô dụng, bởi vì khi hắn hợp tác với Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư, hầu như việc gì cũng đều là bị động cả. Mỗi lần cần liên lạc thì Tắc Tư mới đến tìm hắn, còn bản thân hắn thì vốn không biết cách nào để liên lạc với Tắc Tư.

Cho nên giờ đây, dù cho Diệp Phong có muốn tra ra nơi hạ lạc của Hắc Ám giáo đình thì cũng không thể tìm ra được, thì Đan Ni lại càng hoàn toàn không biết gì cả. Điều này khiến cho Khải Đặc và Ai Đức tức giận vô cùng, vì hai người bọn họ đã hứa trước mặt Diệp Phong là sẽ tìm ra được manh mối. Giờ đây bị thất bại, hai người liền dùng tiểu đao mà róc từng miếng thịt của Đan Ni xuống, khiến cho y biến thành một bộ xương không thịt, và để cho tên súc sinh này nếm được cái tư vị thế nào là bị tùng xẻo.

Thông thường thì loại phản nghịch trong hoàng thất này đều không bị công khai xử tử, chỉ bí mật kết liễu mà thôi. Vào lúc này, cả Liên Na công chúa và Sa Nhã hoàng hậu đều không muốn nghe nhắc đến tên của Đan Ni, tất nhiên là cũng không có lòng tha thứ cho tên súc sinh này, nhưng khi nghe được tin Đan Ni bị xử tử thì bọn họ dù trong một sát na cũng có nghĩ đến việc y đã từng là tam ca, từng là nhi tử của mình…....nhưng sau đó liền vất bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, vì tên súc sinh đó vốn không đáng cho bọn họ tội nghiệp.

Lúc này, nàng tinh linh xinh đẹp Phỉ Phỉ đã bị Diệp Phong hoàn toàn chinh phục. Thời gian gần đây lại được nếm thử mùi vị ngọt ngào của việc nam hoan nữ ái, nên đã trở thành đệ nhị tình nhân bí mật của Diệp đại sắc lang. Hơn nữa, một khi về đến nhà rồi, vậy thì người phụ thân bị khổ tâm đã lâu của nàng tất sẽ đem nhốt nàng ở trong nhà và gia tăng việc canh phòng, ngày thường sẽ không cho ra ngoài. Như vậy chỉ cần nàng mang theo Truyện Tống Trận, đợi đến tối khi không còn ai ở bên cạnh hoặc là lúc phụ thân không đến phòng của nàng, thì nàng có thể lén đến tể tướng phủ để cùng Diệp Phong gặp mặt, hoặc là khi nào hắn rảnh rỗi cũng có thể đến bầu bạn với nàng.

Vì nghĩ đến những điều đó mà giờ đây nàng chỉ có thể làm tình nhân bí mật của Diệp Phong. Nàng không hề cho rằng đây là một sự ủy khuất, chỉ là nếu như không được gặp lại Diệp Phong thì đó mới thật sự là một điều ủy khuất đối với nàng. Nàng đã quen với những khoái lạc mà Diệp Phong đem đến cho nàng, vì vậy mà nàng vĩnh viễn không muốn mất đi chúng. Huống hồ chi, làm tình nhân bí mật cũng có thể cho nàng một thời gian để nàng tìm cơ hội giải thích về việc nàng đã yêu một tên hoa tâm sắc lang.

Nhờ có Lộ Lộ và Nguyệt Nhi hết lòng giấu giếm, hai hũ giấm chua Tĩnh Hương và Mộng Hinh vẫn hoàn toàn không hay biết việc Diệp đại sắc lang đã chiếm hữu Phỉ Phỉ. Bọn họ chỉ thấy hắn thỉnh thoảng mới đến gần Phỉ Phỉ, mà nàng ta cũng không còn suốt ngày đeo bám lấy hắn nữa. Vì vậy mà bọn họ cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn sợ gặp phải việc tình lang sẽ mạo phạm đến Phỉ Phỉ, như vậy sẽ phải gánh lấy trách nhiệm và phiền phức rất nhiều.

Tây bắc tỉnh Thiên Vũ đế quốc đã triệt thoái toàn quân, còn ma thú tại đông bắc tỉnh đã không còn những cuộc bạo động lớn lao quy mô nào nữa, bọn chúng đã hoàn toàn bị ngăn cách tại bắc bộ. Tang lễ của quốc vương bệ hạ và các thành viên của hoàng thất vừa được viên mãn. Đại sự tối trọng yếu của Mạt La đế quốc vào lúc này chính là đại điển kế thừa hoàng vị của Liên Na công chúa.

Lạc Khắc tể tướng cùng với các cấp quan viên gần đây đều có bàn đến việc đăng cơ đại điển. Trải qua cơn kinh biến, bạch điêu kỵ sĩ đoàn và hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn tan rã, nên giờ đây phải cấp tốc trùng kiến lại. Những sự việc như thế này đương nhiên là phải rơi lên đôi vai của Uy Nhĩ nguyên soái, vốn là người mới vừa từ đông bắc tỉnh trở về đế đô trong mấy ngày gần đây.

Vào lúc hoàng hôn, tại hoa viên trong hoàng cung mới được tu bổ lại của Mạt La đế quốc, một mỹ nhân tóc vàng, thân mặc xiêm y màu vàng có viền hoa đang ngồi trong lương đình của hoa viên, thì ra vị mỹ nhân này chính là Liên Na công chúa. Nàng đang ngắm cảnh sắc hoàng hôn, nhưng thần tình rất u sầu và chán nản.

nl.Bản thân là người kế thừa cuối cùng của hoàng thất, Liên Na có trách nhiệm phải gánh vác lấy ngôi vị nữ vương, nhưng đây không phải là điều mà trước kia nàng vẫn truy cầu. Nàng vốn chỉ mong là có thể được cùng tình lang của mình sống một cuộc sống bình dị, có thể vừa du hành vừa thám hiểm khắp nơi, đi đến từng ngóc ngách của quả đất này, hoặc là cưỡi thuyền đi đến điểm tận cùng của biển cả để khám phá những hải vực mà nhân loại còn chưa biết tới…....kien

Liên Na giờ đây đã không còn có thể tiếp tục bảo trì tính cách lạnh lùng của Liên Na trong dĩ vãng nữa rồi. Bởi vì điều đó không thích hợp với tính cách của một nữ vương. Vì phụ vương vừa quá cố của nàng, và cũng vì tổ tiên của Mạt La hoàng thất, nàng phải thay đổi chính mình.

“Thế nào, Liên Na nữ vương tương lai của chúng ta tại sao lại nhìn trời đến sững sờ như thế? Có phải là đang đợi ta chăng?” Diệp Phong vừa hỏi vừa tiến vào lương đình. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu đen, bên ngoài khoác một tấm áo choàng cũng màu đen, trên miệng điểm một nụ cười khoan thai. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên phải của Liên Na, rồi đưa mắt ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng, lại còn làm mặt dày cười hì hì với nàng.

Liên Na nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn, thì ra trước mắt đã xuất hiện nhân vật mà thời gian gần đây thường ra vào hoàng cung để bầu bạn với nàng, kể cho nàng nghe những mẩu chuyện cười để giúp nàng khuây khỏa. Nàng mỉm cười, nói: “Lôi Ân đoàn trưởng, da mặt của người quả thực là dày đến mức vô địch thiên hạ a!”

“Hắc hắc, nàng xem nàng kìa, thật là không biết tình điệu gì cả. Toàn thân ta đây chỉ toàn là ưu điểm, nàng hãy để cho ta có cơ hội để phô bày chúng ra chứ!”

Diệp Phong nghiêng đầu nhìn Liên Na mà cười hì hì, đối với nàng công chúa hoặc giả nữ vương tương lai này vốn chẳng có một chút tôn kính nào. Bởi vì thời gian gần đây, hắn đã dựa vào lớp da mặt dày siêu cấp của hắn mà hàn gắn lại vết thương sâu nặng của nàng, thường hay nói đùa với nàng, khiến cho cuộc sống của nàng không còn sáo rỗng nữa. Hắn nói: “Da mặt sau khi được ăn no thì rất dày, còn không được ăn thì sẽ trở nên rất mỏng. Vì vậy, muốn có da mặt dầy thì quan trọng nhất là không nên biết mắc cỡ và thẹn thùng.”

Liên Na công chúa sớm đã làm quen với lớp da mặt còn dầy hơn cả bìa sách của hắn, nhưng đối với những sự việc lạ lùng thì vẫn không tránh được tò mò. Giờ đây, nhìn thấy khuôn mặt không ưu sầu lo lắng của hắn, nghe hắn nói đến chuyện da mặt dày, liền nhịn không được, buột miệng hỏi: “Có phải là người vẫn chưa chuẩn bị nói cho ta biết làm sao có được truyện tống thủy tinh và địa tinh hỏa pháo phải không?”

“Mặc dù nàng là công chúa, và cũng chính là nữ vương tương lai của chúng ta, nhưng ta cũng có việc tư ẩn của ta, vì nó thật là đáng mắc cỡ, nên ta không thể nói cho nàng biết được!” Diệp Phong nghe Liên Na hỏi lại vấn đề mà mấy hôm trước đã từng hỏi qua, nên hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, bật cười giả lả.

“Lôi Ân, ngươi giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia, thì ngươi tuyệt sẽ không dám nói lời như thế với ta. Nhưng giờ đây ngươi lại không hề có một chút tôn kính nào đối với ta, có lẽ đó là vì ngày hôm nay ngươi đã không còn một chút úy kỵ nào tại Mạt La đế quốc, đúng không?” Liên Na công chúa thản nhiên mỉm cười, nói với Diệp Phong.

“Ha ha ha, Liên Na công chúa, nàng làm sao lại có thể xem ta quá cao như thế? Ta đâu thể nào lại trở nên quá lợi hại như lời nàng vừa nói chứ?” Diệp Phong vừa nghe xong lời của Liên Na thì giật mình kinh hãi. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay gãi gãi đầu, làm ra vẻ ngốc nghếch và cười to không thôi.

“Không cần phải giả ngốc với ta. Với thực lực của người, lại thêm Truyện Tống Trận và phi hành binh đoàn, hoàn toàn có thể truy sát bất cứ ai ở tại bất kỳ quốc gia nào. Những việc đó người có thể làm được nhẹ nhàng và gọn gàng sạch sẽ. Đây chính là lý do khiến cho người dám cường ngạnh chống đối với Thiên Vũ đế quốc. Ta đã sớm biết người có Truyện Tống Trận, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, thì sự việc này vốn không khó để đoán ra!” Nàng Liên Na công chúa xinh đẹp này, vừa thốt ra những lời đầy tự tin xong thì đưa đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Diệp Phong.

“À, à, Liên Na công chúa quả không hổ là nữ vương bệ hạ trong tương lai. Quả nhiên là lợi hại!” Diệp Phong cười hì hì nghĩ trong đầu như thế, rồi cố ý lèo lái ý tưởng của nàng đi theo một hướng khác: “Thật ra hai chúng ta cũng có chỗ rất giống nhau, đó là đều thích du hành thám hiểm. Đáng tiếc là nàng có thân phận của hoàng tộc, khiến cho nàng không thể tự tiện rời khỏi đế đô, còn ta thì lại có thể tự do đi lại khắp nơi. Thật tình mà nói, về truyện tống thủy tinh và địa tinh hỏa khí truyền thuyết là do ta vô tình phát hiện được, hơn nữa, đằng sau đó còn ẩn chứa một bí mật kinh thế hãi tục, có thể làm cho nam bắc đại lục bị oanh động chứ chẳng chơi!”

“Thật không? Đó là bí mật gì vậy?” Liên Na bị lời nói của hắn làm cho nổi lòng hứng thú, nên tò mò hỏi dò.

“Hắc hắc, điều này ta phải bảo mật a!” Diệp Phong nghênh mặt đáp lại lời nàng.

“Ta xem ra đó chỉ là lời người khoác lác mà thôi!” Liên Na không được thỏa mãn cơn tò mò, liền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

“Nàng nói là ta khoác lác ư? Tốt, vậy nàng có dám cá cược với ta không?” Trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia giảo hoạt, chính sắc nhìn Liên Na hỏi.

“Cược cái gì?” Liên Na kinh ngạc hỏi lại.

“Dùng cái bí mật đó để cược. Để cho nàng đích thân xem qua bí mật đó, và tự nhận xét xem nó có thể làm oanh động nam bắc đại lục hay không. Nếu nàng thua thì phải làm nữ nhân của ta, còn như nếu ta thua, thì ta lập tức sẽ dâng lên cho nàng một vạn cỗ địa tinh hỏa pháo, mười vạn ngọn địa tinh hỏa thương, ngoài ra cả đời ta còn sẽ để cho nàng sai sử!” Diệp Phong hùng dũng thốt ra những ý nhiệm trong đầu, lại còn thổi phồng giá trị vật cược của bản thân, mà không e sợ điều gì, đó là vì hắn vốn rất có tự tin là mình sẽ thắng cược.

Liên Na công chúa nghe xong lời của Diệp Phong nói, nhất thời nhíu mày trầm tư. Nàng hơi bất ngờ với vật cá cược của hắn. Một bên là lời đề nghị bản thân nàng phải trở thành nữ nhân của hắn, còn bên kia là một vạn cỗ địa tinh hỏa pháo và mười vạn ngọn địa tinh hỏa thương, lại còn suốt đời chịu nghe mình sai khiến nữa chứ.

“Sao đây? Không dám à?” Diệp Phong cố ý trêu tức nàng, chỉ khinh khỉnh nhìn nàng rồi mỉm cười hỏi.

“Hừ, nếu người thua, thật sự là có được một vạn cỗ hỏa pháo và mười vạn ngọn hỏa thương để cống nộp cho ta sao? Ta nghi những lời này cũng là lời khoác lác của người thôi!” Liên Na nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của đối phương, nàng hơi nhíu mày, tỏ ý không phục mà phản bác lại.

Nếu là người khác mà có thái độ như vậy với mình thì Liên Na nhất định sẽ ra tay giáo huấn cho kẻ đó ngay, nhưng đối với tên cầm thú nam tước mà cả quốc gia đều ngán sợ này thì nàng chỉ đành bất lực. Nàng hiểu rằng cho dù mình có dùng thân phận công chúa hay là nữ vương thì vị tất hắn đã chừa lại cho nàng chút mặt mũi nào. Nếu xử không khéo, biết đâu lại còn mất đi sự hiệp trợ của Tư Lược đoàn và Lạc Khắc Tể tướng. Như vậy đối với việc nàng quản lý quốc gia sau này sẽ có rất nhiều điều bất lợi.

“Có phải là khoác lác hay không, chỉ cần cá cược một phen thì sẽ biết ngay. Chỉ sợ là nữ vương tương lai không dám mà thôi!” Diệp Phong phô bày ra bộ dáng vô lại, nghênh mặt lên mỉm cười với Liên Na.

Thật đáng giận! Liên Na nghe xong lời của Diệp Phong thì có chút tức giận. Nàng không tin là hắn có bí mật gì có thể khiến cho nàng tin rằng nó có thể làm oanh động nam bắc đại lục. Vì vậy nên nàng gật đầu, nói: “Được, vậy thì ta với ngươi cá cược một phen. Để cho ngươi dùng bí mật của ngươi mà khiến cho ta đại kinh thất sắc xem nào.”

“Hắc hắc, đừng nóng vội. Điều bí mật này thật là vô cùng trọng đại, không thể nói xem là xem được. Hãy đợi ta về chuẩn bị một chút, rồi mới đưa nàng đến xem!” Thần thái của Diệp Phong đầy đủ tự tin, sau khi trả lời nàng thì liền mỉm cười quay người đi ra khỏi hoàng cung, đầu cũng không thèm ngoái lại. Chỉ cần Liên Na đáp ứng cá cược, hắn tất sẽ không sợ không thắng được Liên Na, nàng nữ vương tương lai xinh đẹp mỹ miều này. Hắn đã quyết định rồi!!!

## 114. Chương 114 - Man Hoành Lưu Manh Chinh Phục Nữ Vương Tương Lai

Trở lại tể tướng phủ, Diệp Phong cùng với Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi dùng Truyện Tống Trận đi thẳng đến trú địa bí mật tại Vọng Triều sơn. Người ra đón bọn hắn tại Các Tự Mang Lục là Tĩnh Hương và Mộng Hinh, rồi cùng nhau tiến vào phòng ngủ của hắn.

“Hôm nay chàng trở về sớm như thế thật là một kỳ tích!” Mộng Hinh trong thời gian gần đây đối với việc hắn thường lui tới tại hoàng cung đã có cái nhìn bất mãn, nghĩ rằng hắn muốn làm thân vương, vì vậy nên sau khi tiến vào phòng liền ngồi xuống giường, chu mỏ nói như thế.

Tĩnh Hương gần đây cũng thường vào hoàng cung bầu bạn với Liên Na công chúa, nên không khó nhìn ra ý đồ của tình lang. Chỉ vì nàng e ngại giữa mình và Liên Na có mối quan hệ, lại thêm địa vị của Liên Na, nên Tĩnh Hương vẫn chưa tỏ lộ điều gì, chỉ chờ xem tình lang sẽ đối đáp thế nào.

Diệp Phong ra hiệu cho Lộ Lộ đóng cửa lại, rồi nhìn sang Mộng Hinh và Tĩnh Hương kẻ ngồi người đứng, rồi mỉm cười gật gật đầu, nói: “Nhị vị lão bà đại nhân, ta biết các nàng đã nhìn ra việc ta gần đây thường lui tới trong hoàng cung, nên hôm nay ta sẽ thành thật nói rõ với các nàng. Đó là do lão đầu tử muốn ta đi tranh thủ Liên Na công chúa, có như vậy thì cả Mạt La đế quốc cũng sẽ là của Pháp Lôi Nhĩ gia tộc chúng ta.”

nl.“Các người sao lại muốn cả Mạt La đế quốc?” Tĩnh Hương và Mộng Hinh nghe vậy đều đồng thời giật mình, nhìn sàng tình lang. Mặc dù các nàng đoán được là hắn có ý đồ với Liên Na công chúa, vốn chỉ tưởng là hắn si mê nhan sắc mỹ mạo của công chúa, chứ không hề nghĩ rằng hắn và Lạc Khắc tể tướng lại có dã tâm lớn như vậy.kien

Do mỗi đêm đều hầu hạ chăn gối cho thiếu gia, Lộ Lộ và Nguyệt Nhi sớm đã hiểu rõ ý đồ của hắn, nên sau khi nghe xong lời thổ lộ của thiếu gia, họ chẳng hề lộ ra thần sắc ngạc nhiên chút nào.

“Có ai mà lại không đam mê quyền lợi và tài phú chứ? Nếu chúng ta có thể dùng Mạt La đế quốc để làm hậu thuẫn, tất nhiên điều này chỉ có lợi mà không có hại. Sau khi loại bỏ mọi chướng ngại, lúc đó thì chúng ta đã có thể yên yên ổn ổn sống tại Mạt La đế quốc rồi. Các nàng có thể chấp nhận việc này chăng?” Diệp Phong giải thích với nhị nữ. Nếu quả thật có thể nắm được cái ghế thượng thủ của Liên Na, thì sau này sẽ rất thường gặp mặt nàng, mà Tĩnh Hương và Liên Na lại có mối quan hệ khắn khít, hắn vốn không định dấu giếm Tĩnh Hương và Mộng Hinh, chỉ đành lật hết các con bài để lấy điểm vậy.

Mộng Hinh nghe Diệp Phong nói ra mục đích của hắn như vậy, ngẫm lại thấy Liên Na công chúa sắp trở thành nữ vương, địa vị tôn quý, khiến cho nàng cảm thấy tự ty, nhưng đồng thời nàng cũng không muốn phá hoại cơ hội giúp cho tình lang nắm giữ Mạt La đế quốc, chỉ đành chu mỏ cúi đầu, cố nén lòng ghen tuông mà không nói gì. Mộng Hinh của ngày hôm nay đã hình thành tính ỷ lại vào Diệp Phong rất nhiều, dù có đố kỵ hay ghen tuông thì cũng không còn đủ mãnh liệt để rời bỏ hắn nữa, bởi vì nàng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống thế nào nếu không có hắn.

“Ài, chỉ cần Liên Na cam tâm tình nguyện, thiếp sẽ không có ý kiến…...” Tĩnh Hương cũng đã hình thành cái tính ỷ lại vào Diệp Phong như Mộng Hinh, có thể chấp nhận thờ chung một chồng với Liên Na. Mặc dù việc đó khiến nàng có cảm giác xấu hổ, nhưng quan hệ giữa nàng và Liên Na trước nay vẫn rất tốt, tuy trên danh nghĩa họ là sư đồ, nhưng tình lại như tỷ muội. Chỉ cần Liên Na cam tâm tình nguyện thì nàng tất nhiên cũng có thể chấp nhận.

“Hắc hắc, ta đã biết nhị vị lão bà đại nhân đều là những người thông tình đạt lý, là bậc hiền thê lương mẫu…....” Diệp Phong thấy Mộng Hinh không có ý kiến gì, và Tĩnh Hương cũng không phản đối, hắn liền cười hắc hắc mấy tiếng, rồi tiến lên ôm lấy hai nàng vào lòng, làm mặt dày an ủi và khuyên nhủ các nàng đừng nên ghen tuông, sau này hắn tuyệt sẽ không giảm bớt lòng yêu thương với hai nàng.

Diệp Phong giải quyết xong đại sự này, biết rằng hai nàng sẽ không gây trở ngại cho kế hoạch với cao tới quyền lợi và tài phú của mình, liền dùng lời ngon tiếng ngọt phủ dụ một phen, rồi đem sự tình đánh cược với Liên Na kể hết ra cho tứ nữ nghe.

“Chàng dùng điều kiện bắt Liên Na phải trở thành nữ nhân của mình, nếu nàng thua cuộc, liệu có thể chân tâm nhận thua chăng?” Tĩnh Hương nghe Diệp Phong nói muốn cho Liên Na kiến thức một bí mật, nàng tự biết hắn nhất định sẽ thắng, nhưng cũng không khỏi nhíu mày lo lắng.

“Hắc hắc, hết cách thôi, danh tiếng trước kia của ta như thế nào, các nàng không phải là không biết. Nếu không dùng biện pháp này mà muốn cho Liên Na tự động đi yêu thương ta thì cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Vì để tránh cho kẻ khác chiếm được tiên cơ, ta chỉ đành chiếm hữu lấy thân thể của nàng ta trước, rồi sau đó mới bồi dưỡng tình cảm từ từ. Chẳng phải bây giờ các nàng cũng đều yêu ta rất sâu đậm, đến nổi không thể tự kiềm chế đó sao…...ha ha ha…....” Diệp Phong đắc ý cười đểu.

“Chàng phải tự biết thân đấy!” Sau khi được Diệp Phong an ủi hứa hẹn một lúc, tâm tình của Mộng Hinh cũng khá lên được một chút. Nàng nhìn bộ dạng tự đắc của hắn rồi lên tiếng nhắc nhở.

Thân là nữ nhân của cầm thú nam tước, Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương và Mộng Hinh tứ nữ đều hiểu rõ danh tiếng và tác phong của hắn. Lời hắn nói rất đúng, với những hành vi trước kia của hắn thật khó có thể khiến cho Liên Na sinh lòng ái mộ đối với hắn, chỉ có thể từ từ bồi dưỡng cảm tình mà thôi.

Diệp Phong thấy Tĩnh Hương không có ý kiến gì, liền lập tức chuẩn bị cùng với U Nguyệt Nhi tiến cung, bởi vì hắn cần phải dùng tới Quang Minh bạch vũ điêu.

Giờ đây, màn đêm đã phủ xuống, Liên Na cũng đã sớm về tới tẩm cung. Khi Diệp Phong dẫn U Nguyệt Nhi đến tìm thì nàng đang ngồi lặng lẽ một mình nghĩ tới vụ đánh cuộc. Thấy Diệp Phong mang tỳ nữ U Nguyệt Nhi của hắn cùng đến, nàng không nhịn được tò mò, hỏi: “Lôi Ân nam tước, người hãy tiết lộ bí mật của người đi.”

“Hắc hắc, Liên Na công chúa, có phải là nàng muốn sớm thua cho ta không?” Diệp Phong nhìn Liên Na rồi đắc ý cười. Sau đó, hắn lấy Truyện Tống Trận từ không gian giới chỉ ra, cười nói với Liên Na: “Đến đây, công chúa điện hạ, để ta dẫn nàng đi thể nghiệm một lần cho biết thế nào là rung động thật sự.” Nói xong, hắn ra hiệu cho U Nguyệt Nhi dẫn đầu tiến vào trước, Liên Na thấy thế, tuy cũng tò mò nhưng không hề lo lắng là sẽ gặp nguy hiểm. Nàng ra lệnh cho cung nữ và tùy tùng ở bên ngoài không được tiến vào, rồi dời gót ngọc cùng Diệp Phong tiến vào Truyện Tống Trận.

Sở dĩ Liên Na không hề lo lắng bản thân sẽ bị nguy hiểm, đó là bởi vì nếu thật sự Diệp Phong có ý hại nàng, thì lúc này đã có thể lập tức động thủ, vốn không cần phải dùng đến quỷ kế.

Tại đầu kia của Truyện Tống Trận chính là trú địa bí mật của Tư Lược đoàn, địa tinh đại lục. Hiện nay chỉ có hai thành viên do tiểu đội tuần tra phái ra thi hành nhiệm vụ mỗi ngày, cả tinh linh thị nữ cũng thường xuyên lui tới để quét dọn mọi nơi.

Diệp Phong được hai bạch lang đội viên đang tuần tra bước đến chào đón. Hắn dẫn U Nguyệt Nhi và Liên Na công chúa lúc này đang hết sức thắc mắc, rời khỏi sơn động, đi vào vùng sơn mạch với cảnh sắc vô cùng ưu mỹ của Mạt Lạp Đặc sơn.

“Lôi Ân nam tước, rốt cuộc thì bí mật của người là gì? Ta không có tâm tình đến ngắm cảnh với người.” Liên Na nhìn cảnh sắc xung quanh, thấy rằng nơi đây chẳng có gì đặc biệt có thể khiến cho nàng rung động cả.

“Ha ha ha, đừng nóng vội, cứ đi một chuyến trên không trung thì nàng sẽ biết thôi!” Diệp Phong cười to đáp lại lời nàng, rồi cùng cưỡi một con bạch điêu với U Nguyệt Nhi, còn để Liên Na công chúa cưỡi lam vũ lôi ưng, rồi cả ba cùng bay lên cao, nhắm hướng bắc thẳng tiến.

Trong lúc phi hành, U Nguyệt Nhi cùng cưỡi bạch điêu với thiếu gia, nhìn thấy thần tình đắc ý của hắn và dáng vẻ cực kỳ tò mò của Liên Na công chúa, thì trong lòng cười thầm. Nàng biết rõ sự giảo hoạt của thiếu gia, Liên Na công chúa để cho hắn sắp đặt như vậy, không bị thua mới là lạ.

Ba người, một điêu, một ưng, bay trên không chẳng bao lâu thì ra khỏi vùng sơn mạch của Mạt Lạp Đặc. Liên Na công chúa nhìn địa giới xa lạ ở bên dưới, vừa định hỏi Diệp Phong về điều bí mật kia, thì chợt trông thấy một sự việc ở phía đông bắc đã khiến cho nàng phải giật mình kinh hãi, thì ra nàng đã nhìn thấy được giống người địa tinh vốn đã thất tung vào sáu ngàn năm trước, hơn nữa không những chỉ có một người mà còn là một số lượng lớn nữa là đằng khác.

“Đấy…..đấy là địa tinh đó sao? Sao lại như thế được?” Liên Na giật mình quay sang nhìn Diệp Phong, lúc này hắn đang rất cao hứng, hỏi tiếp: “Tại sao nơi đây lại có địa tinh?”

“Khà khà, bởi vì nơi đây chính là tân địa tinh đại lục, cách Nam Bắc đại lục của chúng ta rất xa. Tất cả những địa tinh thất tung vào sáu ngàn năm trước đều ở chỗ này.” Diệp Phong nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Liên Na mà cười lớn rất đắc ý.

“Điều này…..…..” Liên Na nghe xong lời hắn thì nhìn những đoàn địa tinh ở phía dưới, họ vẫn chưa phát ra ba người đang bay ở trên không. Nàng quả là có hơi bất ngờ, vốn không hề nghĩ rằng bí mật mà Diệp Phong dùng để đánh cuộc với nàng lại to lớn đến thế, là cả một sự hiện hữu của địa tinh mê đoàn suốt sáu ngàn năm nay. Dù cho bây giờ nàng có muối mặt mà chối phăng đi rằng điều bí mật này không đủ làm cho nàng chấn động, thì cũng không thuyết phục lắm. Vì trên sự thật thì việc địa tinh còn có một tân đại lục là một tin động trời, nếu truyền đến Nam Bắc đại lục thì nhất định sẽ gây chấn động lớn.

“Hắc hắc, thế nào, Liên Na công chúa? Địa phương này có đủ làm cho nàng kinh động chưa?” Diệp Phong biểu lộ thần tình đắc ý của một kẻ thắng lợi, mỉm cuời hỏi Liên Na.

nl.Liên Na công chúa từ bấy lâu nay vốn chưa hề nghĩ đến việc lập gia thất, nay nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Diệp Phong, nghĩ đến kết quả thua cuộc của mình mà phương tâm cảm thấy lo lắng, chẳng biết phải làm sao mới tốt. Đồng thời, nàng cũng hiểu được nguồn hỏa khí của Tư Lược đoàn từ đâu mà có. Với một giải địa tinh đại lục như thế này, đừng nói là chỉ có hỏa khí, cho dù là có cần đến một vạn cỗ hỏa pháo, hoặc mười vạn ngọn hỏa thương thì chỉ cần một chút thời gian là dễ dàng có được ngay.kien

“Nếu chúng ta chỉ đến đây để nhìn số người địa tinh này thì có lẽ cũng chưa đủ khiến cho công chúa kinh động đâu. Cách đây không xa về hướng bắc có một tòa thành thị của người địa tinh, hay là chúng ta đến đấy xem thử nhé?” Diệp Phong mỉm cười nói với Liên Na, rồi tiếp tục cho chim điêu bay đi về hướng bắc. Để cho Liên Na có dịp kiến thức địa tinh thành thị, để nàng bị kinh động thật sự, rồi sau đó mới trở về bí mật trú địa tại sơn mạch Mạt Lạp Đặc.

oooOooo

“À, công chúa mỹ lệ cao quý, giờ đây chúng ta cũng nên thực hiện điều ký kết của đổ ước chứ nhỉ?” Vừa vào đến trú địa, Diệp Phong liền dẫn U Nguyệt Nhi và Liên Na tiến thẳng đến ngọa thất của mình, ánh mắt mê mẩn nhìn thần tình xấu hổ thẹn thùng của Liên Na.

“Cái này…....cái này…....Lôi Ân nam tước, ta dùng thứ khác để bù cho người được không? Phong địa, quan vị, tước vị, mỹ nữ, hoặc kim tệ, người muốn cái gì cũng được!” Liên Na nhìn thần sắc mê mẩn của cầm thú nam tước mà không muốn thực hành lời hứa hẹn của mình, thẹn thùng nói.

Diệp Phong nghe lời ấy của Liên Na công chúa, liền ra hiệu bảo U Nguyệt Nhi rời đi, rồi mới bước đến đối diện với Liên Na, cười nói: “Chẳng lẽ Liên Na công chúa cao quý của chúng ta, là nữ vương bệ hạ tương lai mà lại muốn nuốt lời hay sao? Chẳng phải ta đã nói rõ với nàng rồi sao? Ngoại trừ mỹ nhân cao quý nàng ra thì ta không cần thứ gì cả!”

“Ngươi…....” Liên Na công chúa đối với nam nhân ở trước mặt này, người đã lập nên kỳ tích mang đến cho nàng sự chấn động thật sự, thì vừa thẹn vừa tức. Nếu là người khác thì nàng có thể nuốt lời rồi chối phăng đi, nhưng đối với tên lưu manh vô lại này, mà hắn lại có tiếng là cầm thú nam tước nữa, thì dù có muốn nuốt lời cũng khó khăn vô cùng.

Diệp Phong nhìn vị nữ vương tương lai xinh đẹp cao quý này, tay phải nhẹ nâng cằm của nàng lên, rồi mỉm cười nói: “Làm nữ nhân của ta đi. Sau này chúng ta có thể dùng Truyện Tống Trận để đi ngao du khắp nơi, vừa không làm trễ nãi quốc sự, lại cũng có thể hoàn thành mộng tưởng của nàng!”

“Lôi Ân nam tước, vậy người hãy đi trước đi, hãy cho ta thời gian để suy nghĩ…....” Liên Na gỡ tay của Diệp Phong ra khỏi cằm của mình, và cũng không trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của hắn. Bởi vì nếu có thể vừa không bị trễ nãi quốc sự, lại vừa có thể ngao du sơn hà thì quả là lý tưởng. Đề nghị này đã đá động đến phương tâm của Liên Na, bất quá nàng vẫn luôn có thành kiến đối với tai tiếng và tác phong của cầm thú nam tước, nên phải đắn đo kỹ càng.

“Thân là công chúa của một nước, lại còn là nữ vương tương lai, làm sao lại có thể nói rồi không giữ lời chứ? Đây là tác phong của nữ vương cao quý hay sao?” Diệp Phong chính sắc chất vấn Liên Na. Đối với sự việc này thì không nên để cho đêm dài lắm mộng, càng sớm chinh phục nữ vương tương lai này thì càng tốt.

Liên Na muối mặt nuốt lời, không tuân thủ lời hứa thì đã cảm thấy mất mặt lắm rồi, giờ đây nghe được lời chất vấn của Diệp Phong thì nhất thời tức giận, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy thì ta đồng ý đối diện với kết quả của đổ ước. Tuy ngươi muốn chiếm hữu ta, nhưng ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Ta sắp trở thành nữ vương rồi, khi đó sẽ có một đám thân vương phụng hầu, ngươi bất quá cũng sẽ chỉ là một trong số đó mà thôi.”

Liên Na quả là không còn biện pháp nào khác để trì hoãn sự việc này, nên chỉ đành nói cứng, lấy ác tâm đối với ác tâm, chỉ mong cầm thú nam tước có thể bỏ qua cho mình.

“Ha ha ha, không hề gì! Chỉ cần nàng có ta rồi, thì sẽ không còn muốn nam nhân nào nữa đâu!” Diệp Phong thấy Liên Na khắng khái thực hiện đổ ước thì trong lòng cười thầm, liền vươn tay ra ôm lấy Liên Na vào lòng, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh xắn, dùng lưỡi của mình khai mở đôi hàm răng trắng như tuyết và quyện lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng.

Với tác phong làm người của Diệp Phong, chỉ cần là nữ nhân của hắn thì không thể cho bất cứ nam nhân nào khác chạm tới. Vì vậy mà hắn hoàn toàn để những lời nói của Liên Na ở ngoài tai. Kẻ nào dám đứng ra làm thân vương thì hắn sẽ bằm kẻ đó ra làm muôn mảnh rồi đem cho rùa ăn.

“Không…...đừng…....” Liên Na bị hành động đột ngột của Diệp Phong khiến cho toàn thân chấn động. Nàng bình sinh chưa hề bị nam nhân ôm ấp thân mật như thế này, nên giờ đây cảm giác ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng lan truyền khắp châu thân, tạo nên một kích thích rất kỳ lạ, toàn thân nhũn ra, đôi mắt phượng trừng lên nhìn Diệp Phong. Nàng khẽ vặn vẹo tấm thân mềm mại hòng tránh khỏi vòng tay chắc nịch của Diệp Phong, nhưng không có tác dụng gì.

Diệp Phong tham lam hôn lấy nàng công chúa cao cao tại thượng, sắp trở thành nữ vương này, mà trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đôi tay đang ôm lấy Liên Na bắt đầu không tuân giữ quy cũ nữa, từ từ lần mò đến đồi ngực phong mãn và ngọc đồn mềm mại là hai nơi mẫn cảm nhất của nàng, khiến cho một thiếu nữ chưa bao giờ bị nam nhân hý lộng như Liên Na cảm thấy xốn xang, phản ứng lại với những động tác đó.

“Hắc hắc, nữ vương tương lai của ta, nàng thật là mẫn cảm a!” Diệp Phong vừa hôn vừa ôm thân thể mềm mại của Liên Na, nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt diễm lệ của nàng mà cao hứng. Hắn đưa tay trái luồn vào phía xiêm y của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo chiếc đùi ngọc trắng nõn lên tới đồn bộ mềm mại, cuối cùng thì ngón tay từ vùng tam giác thần bí tiến thẳng vào trong cấm địa, lúc này mới biết được thì ra nàng đã bị mình hý lộng đến mức không còn chịu nổi nữa. Bất giác, trong lòng Diệp Phong không kiềm được sự đắc ý, ra sức dùng ngón tay tiếp tục hý lộng vùng cấm địa của nàng, còn miệng thì phát ra những tiếng cười hắc hắc không ngừng.

“A…...khó chịu…....khó chịu quá…...ngươi đừng như vậy mà…....Lôi Ân…....xin…...xin ngươi…....hãy cho ta một thời gian để thích ứng…..…...rồi mới làm nữ nhân của ngươi…....được không…...? Đừng…....ép ta phải hận ngươi…....a, nhẹ…....nhàng một chút…...ai chà…....ta…...cầu xin ngươi…....mà…...” Liên Na vừa bị hôn, vừa bị vuốt ve khắp nơi, nhất là tại đồi ngực và ngọc đồn, thì sớm đã chịu không nổi, nay lại bị Diệp Phong hý lộng tại vùng cấm địa là nơi mấu chốt trọng yếu, liền khiến cho toàn thân của nàng run rẩy, hơi thở dồn dập, miệng không ngớt cầu hắn buông tha cho mình.

“Hắc hắc, khó chịu à? Hay lắm, vậy ta sẽ thu tay về.” Diệp Phong nhìn bộ dáng động tình của Liên Na ở trong vòng tay của mình, mà trong lòng tràn ngập khoái cảm của một kẻ chiến thắng, rồi cúi xuống tiếp tục hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng, hai tay bế xốc nàng lên rồi dùng thân thể của mình áp sát nàng vào tường, nhờ vậy mà đôi tay có chút rảnh rang liền xâm nhập vào bên trong lớp y phục của nàng, vừa vuốt ve vừa xoa nắn, tận tình thưởng thức sự đàn hồi của hai tòa ngọc phong cùng với đồn bộ và da thịt trắng muốt mềm mại của nàng.

Liên Na đang bị khó chịu bởi sự hý lộng của Diệp Phong, tuy miệng cầu xin hắn buông tha, nhưng khi ngón tay của hắn rời khỏi vùng cấm địa của nàng thì lại càng không thoải mái hơn. Đôi môi anh đào bị hắn hôn nên không nói chuyện được, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ, còn thân thể mềm mại của nàng bị ép vào tường thì khẽ vặn vẹo giãy giụa, đôi mắt phượng long lanh tràn ngập xuân ý nhìn chăm chú vào Diệp Phong ở trước mặt.

Diệp Phong nhìn dáng vẻ động tình của nàng, tiếp tục vuốt ve khắp châu thân của mỹ nhân, khiến cho dục hỏa của nàng dâng cao rồi mới rời khỏi chiếc lưỡi thơm tho đang bắt đầu tê dại. Hắn ghé sát mặt vào chiếc tai nhỏ nhắn của Liên Na, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên vành tai trái của nàng, khiến cho Liên Na nhất thời càng thêm nhột nhạt khó chịu. Chiêu này của Diệp Phong đối với hầu hết nữ nhân đều rất có hiệu quả, dường như các nữ nhân đều không chống nổi với cái chiêu liếm lỗ tai này của hắn.

“Lôi Ân…....cầu xin chàng…....hãy ôm thiếp đi…....thật là khó chịu a…....” Đôi môi anh đào của Liên Na vừa khôi phục được tự do liền không kiềm được mà phải bật thốt như thế. Nàng bị Diệp Phong vuốt ve khắp cơ thể, lại bị hắn liếm lỗ tai tạo nên cảm giác nhột nhạt khó chịu, nên lúc này dục hỏa dâng trào, đôi mắt phượng mơ màng nhìn lên trần nhà, đôi ngọc thủ bất giác quàng lên cổ Diệp Phong, lòng đề phòng đã sụp đổ hoàn toàn.

“Đừng gấp, ta sẽ giúp cho nàng nếm trải sự khoái lạc của một nữ nhân chân chính.” Diệp Phong thì thầm ở bên tai Liên Na, tay trái nhấc chân phải của nàng lên cao, khiến cho đế khố của nàng lộ cả ra ngoài, rồi vươn tay phải ra tháo hài và tất cho nàng, để lộ ra bàn chân ngọc trắng muốt nõn nà cực kỳ hoàn mỹ.

“Bàn chân nhỏ nhắn này thật là xinh đẹp a!” Diệp Phong nghe tiếng Liên Na đang thở gấp, nhưng hắn không vội vàng, chỉ cầm lấy bàn chân ngọc mà vuốt ve một cách đầy hưng phấn, sau đó cũng tháo nốt hài và tất ở bên chân trái cho nàng, rồi nâng cả hai chân của nàng gác lên vai mình, sau đó lại nhanh chóng cởi luôn quần lót của nàng, khiến cho hạ thể của nàng hoàn toàn không còn gì để che đậy. Còn bản thân Diệp Phong thì cũng tự cởi dây quần, để lộ ra hung khí khiến người khác sợ hãi, rồi đính nó ngay tại vùng cấm địa của Liên Na. Trong ánh mắt lo lắng và sợ hãi của nàng, tiểu bảo bối ngạo nghễ ngẩng cao đầu, rồi trực tiếp công thẳng vào vùng cầm địa thần bí.

Cơn đau đớn của một thiếu nữ khi bị lấy mất trinh tiết phủ ập lên người Liên Na, khiến cho toàn thân nàng đang bị vây bủa bởi dục hỏa cảm thấy rất khó chịu. Cũng may là kỹ xảo của Diệp Phong rất cao siêu, sau khi đoạt đi trinh thao của Liên Na thì hắn lập tức đình chỉ công kích, chỉ áp sát vào đôi đùi ngọc và để nàng dựa lưng vào tường, còn hai tay thì không ngừng xoa nắn đồi ngực kiêu hãnh, rồi lại cúi đầu tham lam hôn lên đôi môi đỏ mọng của Liên Na.

Cuối cùng thì cơn đau đớn của Liên Na cũng tan dần, nàng quả thật không thể tránh khỏi bị tên sắc lang Diệp Phong đưa lên cao trào hết lần này đến lần khác. Vách tường, cái ghế, cái bàn, giường lớn, vân vân…...đều trở thành chiến trường của bọn họ. Vì để chinh phục Liên Na một cách triệt để, Diệp Phong đã dùng hết tất cả các tư thế hoa dạng để hý lộng nàng. Vào lúc sắp sửa xạ tinh thì hắn đặt nàng lên giường, áp sát trên thân thể của nàng, rồi phóng toàn bộ tinh hoa vào trong nội thể của nàng, thể nghiệm cảm giác cực khoái khi chinh phục vị nữ vương tương lai này.

“Hắc hắc, cảm giác thế nào, công chúa bảo bối của ta, có thoải mái không?” Diệp đại sắc lang nằm nhoài ra trên giường, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của công chúa điện hạ đang bị hắn ôm trong lòng, rồi cười hỏi.

Liên Na vừa nếm trải khoái cảm của việc nam hoan nữ ái, toàn thân không mảnh vải che thân tựa sát vào lòng của Diệp đại sắc lang, đang lim dim thưởng thức dư vị của cơn cao trào vừa qua, nay nghe hắn hỏi xong, nhất thời thẹn thùng liền vội kéo tấm chăn lên che lấy khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập nét thỏa mãn của mình.

Liên Na nghĩ đến bản thân mình đường đường là một nàng công chúa cao quý, lại sắp trở thành nữ vương, thế nhưng ở tại nơi đây đã bị tên sắc lang này hý lộng, khiến cho dục hỏa dâng trào mà nhiệt tình phối hợp với hắn, mặc dù là nàng đã đạt được khoái lạc lên đến cực điểm, nhưng nếu nói những việc này ra miệng thì thật là xấu hổ chết người đi được.

Diệp Phong ngăn không để cho Liên Na che mặt lại, hắn xoay mình áp lên người nàng, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng một cái, rồi chính sắc nói: “Liên Na, kể từ hôm nay trở đi, nàng đã là nữ nhân của Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ ta. Sau này ta sẽ để cho nàng tận tình hưởng thụ những sự khoái lạc như thế này nữa.”

“Chàng…....chàng thật là mặt dày. Rõ ràng là không để ý tới sự phản đối của người ta, rồi cường hành chiếm hữu người ta, giờ lại còn nói điều đó là đương nhiên, thật là đáng hận!” Liên Na u oán trừng mắt nhìn nam nhân ở trên người nàng, khẽ chu mỏ giận dỗi.

Nếu là lúc trước kia khi nàng chưa được Diệp Phong cho nếm trải mùi vị khoái lạc, mà nàng vừa bị hắn ôm vừa nghe hắn thốt ra những lời thế này, thì nhất định sẽ giận dữ mắng to một trận. Nhưng giờ đây nàng đã được nếm trải sự khoái cảm của cao trào, lại thêm bị thua cuộc cho hắn, nên hoàn toàn không thể nổi giận với hắn được nữa. Đối với Diệp Phong, nàng vừa có oán niệm, lại có cả sự lưu luyến và chờ mong.

Sở dĩ có oán niệm là vì Diệp Phong không để cho nàng có thời gian tiếp nhận hắn mà lại chiếm hữu nàng ngay, còn ý niệm lưu luyến là vì hắn đã mang đến cho nàng sự khoái lạc và thỏa mãn. Còn chờ mong là vì khi đã làm nữ nhân của Diệp Phong, nàng sẽ được lợi dụng Truyện Tống Trận để ngao du thiên hạ.

Tổng hợp ba ý nghĩ này lại mà nói, thì Liên Na bây giờ chỉ đành chấp nhận Diệp Phong làm nam nhân của mình, chỉ là chưa thể nói đến lời yêu thương mà thôi. Ái tình phải từ từ bồi dưỡng mới được!

“Hắc hắc, Liên Na bảo bối của ta, không cần phải tức giận. Nàng đáp ứng làm nữ nhân của ta nhé, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng…...” Diệp đại sắc lang cười nhăn nhở, vừa trơ tráo vừa vô sỉ, lại bắt đầu triển khai thế công bằng những lời đường mật để vuốt ve xoa dịu nàng, khiến cho Liên Na nguôi ngoai dần mà lộ ra nét cười, cuối cùng thì gật đầu đáp ứng lời cầu thân của hắn, tuy nhiên việc này vẫn phải giữ bí mật, tạm thời không thể để cho ai biết được, nếu không thì nàng thật không có mặt mũi nào mà đối mặt với dư luận và nhãn tình của người khác.

## 115. Chương 115 - Bất Phục Giả，ngã Đích Lão Bà Thị Nữ Vương

Hiện giờ Mạt La đế quốc, ngoại trừ hai đảng thế lực của tể tướng và nguyên soái, bốn vị công tước có thể lực mạnh nhất ở các tỉnh đông, tây, nam, bắc, đều tự mình phát triển lãnh địa và bổ sung thêm một lượng lớn hộ vệ, cùng với một ít lãnh địa quý tộc âm thầm liên kết.

Sau khi cái sự tình nội loạn trong hoàng thất truyền ra ngoài, bốn vị công tước đều có những cái nhìn riêng. Trong đó có ba vị không phục Liên Na công chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế, không nghĩ sẽ bị một thiếu nữ quản chế, hàng năm phải trích phần thu nhập mà cống nạp, thì trong đầu ý niệm tự lập vương vị từ từ xuất hiện!

Với việc Lạc Khắc muốn Diệp Phong theo đuổi Liên Na công chúa, Uy Nhĩ nguyên soái mấy ngày gần đây thấy Diệp Phong thường vào công làm bạn với Liên Na công chúa, cũng nghĩ rằng có thể kết thân cùng với Liên Na công chúa, như vậy sẽ có cả Mạt La đế quốc. Vì vậy liền báo tin cho Phỉ Long về lại đế đô, muốn cho Phỉ Long chinh phục thành công Liên Na công chúa.

nl.Liên Na công chúa là mỹ nhân nổi danh ở Mạt La đế quốc. Phỉ Long sớm đã có lòng ái mộ, chỉ có điều ngại thân phận và tính cách lạnh lùng của Liên Na công chúa, nên không dám theo đuổi. Hôm nay dưới sự khích lệ của gia gia, Phỉ Long kích động lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi Liên Na công chúa!.kien

Thời gian Phỉ Long trở về đế đô rất trùng khớp, bởi vì đêm qua y trở về, thì hôm nay là ngày đăng cơ của Liên Na công chúa. Các quý tộc có tước vị từ bá tước trở lên trong cả nước toàn bộ đến đế đô chuẩn bị tham gia đại điển đăng cơ của Liên Na công chúa!

Gần đây cơ hồ Diệp đại sắc lang mỗi buổi tối đều bí mật tới tẩm cung của Liên Na, cùng Liên Na trên giường tiêu hồn, làm cho Liên Na nếm được tư vị cuộc sống, có sự vui sướng, có sự hạnh phúc của một kiều thê. Vì thế nàng đối với hắn ngày càng sâu đậm, thường luôn răm rắp nghe lời của hắn, nhưng trước mặt người ngoài, thì vẫn giữ cung cách của một công chúa.

Liên Na lúc nhỏ đã thấy phụ hoàng có nhiều phi tần, và việc các quý tộc đều có tam thê tứ tiếp, nên đối với việc Diệp Phong đã có trước bốn vị mỹ nhân, trong đó còn có vị đạo sư của mình, nàng cái vấn đề này không có ý kiến gì cả. Hơn nữa một mình nàng cũng không thể thỏa mãn hoàn toàn Diệp Phong cái loại nhu cầu này. Mỗi khi Diệp Phong đưa nàng lên đến cao triều, thì không thể tiếp tục được nữa, nàng cảm thấy có lỗi. Bởi vậy, chỉ cần sau nàng, sẽ không có thêm ai nữa thì là chuyện tốt rồi!

Bây giờ ngoại trừ bí mật đến từ Địa Cầu của Diệp Phong, Liên Na cùng Lộ Lộ chư nữ đều biết hết bí mật còn lại của hắn, đối với kinh nghiệm phong phú của hắn cảm thấy rất hứng thú. Mỗi khi triền miên xong, nàng liền ỷ ôi trong lòng ngực hắn, mà yêu cầu hắn kể lại những việc đã trải qua.

Hai vị thố đàn tử ( hay ghen tuông) Tinh Hương và Mộng Hinh này, đó với việc Diệp Phong do thắng cược với Liên Na, mà Liên Na đáp ứng trở thành nữ nhân của hắn, cảm giác có chút không thoải mái. Lại thêm mỗi đêm hắn đều lưu tại hoàng cung, hai nàng cảm giác khó chịu, nhưng không thể lên tiếng, vì các nàng đã đồng ý việc này. Khi Diệp Phong vừa làm xong bọn họ, thì cơ hồ mỗi đêm đều lưu tại phòng ngủ của các nàng.

Đương nhiên hai vị thố đàn tử không thể mở miệng có ý kiến gì. Bởi vì Diệp Phong mỗi ngày đều quay về phủ tể tướng, vẫn dùng cách bình thường mà dỗ dành bọn họ, làm cho bọn họ hiểu được tình nhân không hề bỏ lơ bọn họ.

Còn về tinh linh mĩ lệ Phỉ Phỉ, gần đây cũng không thể qua đêm cùng với Lộ Lộ và Nguyệt Nhi làm bạn với tình nhân, cảm giác có chút khó chịu. Ban ngày nàng đế rất sớm, thời gian lưu lại cũng lâu hơn!

Thục nữ Đế Na nghe theo tình nhân mà tiến vào bên trong Mạt La đế quốc. Biết được tình nhân đã chinh phục được Liên Na công chúa, cũng mừng cho hắn. Nàng hay nói giỡn, sau này nếu có thể công khai quan hệ, sẽ để hắn ra tay chiếm mỹ nhân!

Vào chánh ngọ, thời tiết trong lành, bầu trời không mây, trong đại điện hoàng cung Mạt La đế quốc, phần đông quý tộc có tước vị bá tước trở lên cùng quan viên đế đô, tất cả đang đứng thành hàng, cùng chờ đợi nữ vương tương lai đến. Chỉ có mình Diệp Phong bên cạnh Lạc Khắc có một vẻ uể oải, trông như không quan tâm gì.

Ngoài trừ Lạc Khắc biết tôn tử mình đã thành công chiếm hữu Liên Na, phần đông quý tộc và quan viên còn lại trong đại điện, nhìn hình dáng uể oải của Diệp Phong, mà lộ ra nhiều dạng vẻ mặt.

Thành viên của Uy Nhĩ đảng phái đã kiến thức qua thực lực của hoàng gia Tư Lược đoàn, tất cả đều lộ ra một dạng thần sắc phẫn nộ, thầm mắng cầm thú nam tước, có thủ hạ cổ quái cùng trang bị biến thái, dù không để Liên Na công chúa và mọi người trong mắt, thì cũng không nên dám ở trước đại điện mà lộ ra biểu tình như vậy.

Các quý tộc khác chưa thấy qua thực lực của hoàng gia Tư Lược đoàn, nhìn tên tôn tử của Lạc Khác tể tướng này, với cái danh là cầm thú nam tước, đều cảm giác hắn không biết tốt xấu. Có Lạc Khắc đang cung kính đứng kế bên hắn, với cái tước vị nam tước của hắn được đứng trong đây cũng tốt lắm rồi, lại còn dám ngông cuồng như thế, chờ cho Liên Na công chúa đến đây, xem hắn chết như thế nào!

So với hai nhóm người trên, các quan viên và quý tộc thuộc đảng phái của Lạc Khắc tể tướng, thấy Lôi Ân nam tước lại ngông cuồng như thế, mà tể tướng đại nhân không có lên tiếng nhắc nhở. Đám người này cũng thường xuyên để ý đến tể tướng đại nhân ra hiệu, nhất thời hiểu được không có vấn đề gì, cho nên ai cũng làm như không thấy qua!

Lôi Ân, ngươi hỗn đãn này cứ tiếp tục cuồng vọng đi, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh. Phỉ Long đứng bên cạnh Uy Nhĩ nguyên soái, nhìn Diệp Phong đang uể oải, trong lòng hận hận mà nghĩ.

nl.Con bà nó, xem ra không ít người đối với lão tử không tốt. Tên gia hỏa Diệp Phong chính là bởi vì đang nhàm chán đứng, chỉ có uể oải quan sát mọi người xung quanh, thì phát hiện có một số ánh mắt bất thiện nhìn hắn, trong lòng đang thầm mắng mỏ những tên này. Đặc biệt là ba tên công tước ở ba tỉnh đông, tây, bắc, bởi vì hắn có nghe lão gia nói qua, ba tên công tước này khẳng định là những tên bất mãn nhất về việc Liên Na kế thừa ngôi vị hoàng đế.kien

Theo tiếng truyền báo vang lên, Liên Na công chúa mĩ lệ đầu đội vương quan, mặc một bộ nữ thức hoàng bào hoa lệ, thai độ nghiêm cẩn từ cổng bên phải tiến vào trong điện. Sau khi chúng quý tộc và quan viên thi lễ, liên từng bước đi tới, đi lên bậc thang, rồi ngồi vào bảo tọa phía trên dành cho quốc vương. Vương quan, hoàng bạo, bảo tọa làm cho khí chất cao quý của Liên Na vốn có sẵn, càng thêm cao quý trang trọng. Khiến người khác có loại cảm giác không thể xâm phạm!

Bất quá loại cảm giác này khác nhau đối với mỗi người. Diệp đại sắc lang nhìn Liên Na giờ phút này mĩ lễ cao quý, âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng mắng to mình là đồ ngu, trước đó không yêu cầu Liên Na mặc hoàng bào để trợ hứng. Tối nay dĩ nhiên phải thử, hắc hắc!

Khi tuyên cáo cho Lạc Khắc và các quan viên biết, Liên Na dưới tình huống này, chánh thức đăng cơ thành đệ nhất nữ vương Mạt La đế quốc. Chỉ tiếc là trong số quý tộc, có không ít người lộ ra thần sắc khinh thường, làm cho Diệp Phong cực độ không vui, âm thầm chuẩn bị diệt trừ những tên hỗn đản bất kính đối với lão bà của hắn.

Vốn có Tư Lược đoàn làm vốn, lại chinh phục được Liên Na, ở trong Mạt La đế quốc, Diệp đại đoàn trưởng càng không để ai trong mặt. Dù sao lão bà của hắn là nữ vương, những ai không phục, mặt ngoài động thủ không tốt lắm, thì có thể bí mật tiêu diệt đi. Quốc gia của lão bà, cũng có thể nói chính là quốc gia của lão tử, trong nhà của mình há có thể để cho cái họa căn tồn tại?!

Liên Na ngồi trên bảo tọa, mắt phương vừa chú ý đến thái độ của quan viên và quý tộc bên dưới, vừa lưu ý thần sắc của nam nhân mình. Nàng bắt gặp một ít quý tộc có bất mãn, cũng để ý, phát hiện các quý tộc này có ánh mắt bất kính với chính mình, tâm trạng rất bực tức!

“Nữ vương bệ hạ, Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ tại đại điện biểu lộ sự uể oải cùng vô lại, rõ ràng không để ngài và mọi người trong mắt, thỉnh ngài giải quyết!” Khoa Tư Nhạc lão công tước, đầu đầy tóc vạn, thân tài cao thiêu, đối với việc Liên Na kế thừa ngôi vị hoàng đế cực kỳ bất mãn, thấy Liên Na không để ý hình dạng của Diệp Phong, thì lập tức cố ý mở miệng cáo trạng.

Khoa Tư Nhạc – Tây Bỉ, là quý tộc lớn nhất trong tỉnh phía đông của Mạt La đế quốc, có năm vạn hộ vệ, cùng ba mươi tiểu quý tộc dưới tay, là người đứng đầu trong tức đại Mạt La công tước.

Liên Na vừa mới rất tức giận đối với lão công tước này bất kính với nàng. Hiện tại nghe lão công tước này đòi xử lý nam nhân của nàng, trong lòng càng thêm tức giận, rồi nhìn lão công tước đang chú ý đến Diệp Phong, mắt phương nhấp nháy, hỏi: “Thật ư? Có sự việc này sao? Lôi Ân nam tước, khanh có phải như lời của Khoa Tư Nhạc công tước nói không?”

“Nữ vương bệ hạ, bởi vì trong y phục có cái gì đó như côn trùng, gây ra khó chịu, cho nên không tài nào đứng yên được, không nghĩ tới là “Khát tử liễu” lão công tước hiểu lầm. Thần nguyện ý thụ phạt!” Diệp Phong trong lòng thầm mắng lão Khoa Tư Nhạc rác rưởi kia, muốn mượn tay Liên Na mà gây phiền toái cho hắn, miệng vừa thừa nhận vừa giải giải thích!

Liên Na thấy Diệp Phong chủ động chịu phạt, cũng chính là miễn làm cho nàng phiền não, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, miệng chánh sắc nói: “Trên đại điện không phải là nơi của loài côn trùng, phải chú ý cho tốt. Bây giờ phía tây bắc có chiến sự cần tiếp tế, nếu khanh nguyện ý thụ phạt, vậy phạt khanh mười vạn kim tệ bổ sung vào quốc khố!”

“Tạ bệ hạ khai ân!” Diệp Phong ra vẻ cung kính đáp lời. Người ca kẻ xuống rất hợp nhau. Khoa Tư Nhạc thấy nữ vương xử phạt Diệp Phong, mặc dù vẫn còn khinh thường, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ phải lui về hàng ngũ.

Thành viên của đảng phái Uy Nhĩ và Phỉ Long thấy cầm thú nam tước bị nữ vương trách phạt, đều lộ ra tiếu ý. Chúng quý tốc ở ngoài cũng có tên cười ra tiếng, làm cho thành viên của đảng phái Lạc Khắc, nhìn bọn chúng mà cực độ không vui!

Ngươi cái lão vương bát đản kia, nếu lão có khả năng thuận lợi trở về lãnh địa, bổn thiếu gia con mẹ nói mang họ của lão! Diệp Phong nghe được tiếng cười, cực độ không vui, hung hăng liếc mắt nhình Khoa Tư Nhạc, trong lòng thầm mắng.

Liên Na nữ vương mĩ lệ cao quý, thấy tình nhân lộ ra thần sắc không vui, lại còn đám quý tộc bất kính đối với nàng đang có hình dạng vui vẻ, tâm trạng tự nhiên không thoải mái. Bởi vậy, khi đại điển đăng cơ chấm dứt, Liên Na lập tức nháy mắt cho Diệp Phong, ý bảo hắn đến tẩm cung, rồi sau đó nàng rời đi.

Chúng quý tộc và quan viên đều rời đi. Diệp Phong vì tránh tì hiềm, cũng đi theo Lạc Khắc ra khỏi ngoài cung, trên đường nói cho Lạc Khắc muốn xử lý những tên quý tộc vừa mới làm hắn không vui, cũng là muốn diệt trừ ý nghĩ bất kính đối với Liên Na của bọn chúng. Lạc Khắc cực lực đồng ý, miễn đêm dài lắm mộng, phải diệt trừ càng nhanh càng tốt. Còn có, cũng nên chuẩn bị động thủ với Chiêm Mỗ gia tộc, tử đối đầu của bọn họ!

“Hừ, một tiểu nha đầu, lại trở thành đệ nhất nữ vương của Mạt La đế quốc chúng ta, thật là buồn cười!” Ra khỏi hoàng cung, Khoa Tư Nhạc lão công tước, dẫn hộ vệ, cùng hai công tước khác cũng bất mãn với việc Liên Na kế thừa ngôi vị hoàng đế đang đi trên đường, khinh thường cười khẽ.

“Ha ha ha, Khoa Nhạc Tư lão công tước vừa rồi thật uy phong nha. Cái tên đoàn trưởng Tư Lược đoàn chó ma kia, ta xem chỉ là tên tiểu lưu manh ỷ thế của Lạc Khắc. Người đã làm hắn ra như vậy, thật là sảng khoái a!” Một công tước, trung niên, tóc vàng, vừa lùn vừa mập, đi bên cạnh Khoa Tư Nhạc, đó là Bố Lô – Khâu Tư Nại, đang mở miệng cười to ha ha.

“Hai vị công tướng, lần này ba người chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau, nhất định phải tổ chức cái gì cho tốt, tiện thể thương thảo kế hoạch lớn của chúng ta!” Tên Khố Ba Lạp – Hi Nhĩ công tước, trung niên anh tuấn, vừa cao vừa gầy, tóc xanh lục, cao hứng đối nhị vị công tước kia mà đề nghị.

## 116. Chương 116 - Bí Oạt Nguyên Suất Phủ，hoạt Tróc Ba Công Tước

“Phỉ Long, ta xem hôm nay Liên Na nữ vương rõ ràng có chú ý đối với Lôi Ân. Con phải nhanh một chút, nếu không để tên Lôi Ân lấy được nữ vương trước, thì Mạt La đế quốc vĩnh viễn không có chỗ cho Chiêm Mỗ Tư gia tộc chúng ta đâu!”

Màn đêm buông xuống, Uy Nhĩ nguyên soái sau khi tham gia đại điển, thì hội họp với Phỉ Long cùng các đồng đảng thành viên. Sau một hồi bàn luận, dẫn Phỉ Long trở lại phủ Nguyên Soái, tại đại sảnh mà nhắc nhở y.

“Vâng. Con nhất định sẽ không để tên Lôi Ân có cơ hội. Ngày mai con sẽ vào hoàng cung!” Phỉ Long trong đầu đang thầm rủa cầm thú nam tước, miệng thì lên tiếng đáp ứng. Mặc dù hoàng gia kỵ sĩ đoàn không còn, nhưng cái chức đoàn trưởng vẫn còn, cho nên việc tiến vào hoàng cùng không có khó khăn gì!

“Tốt, bằng vào điều kiện của con, chỉ cần thêm một chút tâm tư, Liên Na nữ vương sẽ tuyệt đối không lựa chọn tên Lôi An đã có cái danh không tốt đó!” Uy Nhĩ nguyên soái thấy cháu chánh sắc trả lời, gật đầu cao hứng.

nl.Ông cháu hai người nói một hồi, lại không biết phía dưới mười thước phủ đệ, sa mạc tráng hán Thụy Ân đang dẫn một nửa thành viên đại địa trung đội, theo lệnh của đoàn trưởng đại nhân, bí mật đào đất ở dưới phủ đệ bọn họ, chuẩn bị thi hành kế hoạch của đoàn trưởng đại nhân!.kien

Tại phía đông cửa thành đế đô, bọn Khoa Tư Nhạc, Bố Lô, Khố Ba Lạp không muốn lưu lại lâu ở đế đô, một lão hai trung, ba vị công tước cùng lúc đái lĩnh hộ về rời khỏi đế đô. Bố Lô và Khố Ba Lạp căn bản là không phải đi hướng này, nhưng họ nghĩ cần đối tốt với Khoa Tư Nhạc công tước, nên tống tiễn lão một đoạn.

Vì tránh cho việc ngoài ý, quý tộc nam bắc đại lục các nước có lãnh địa muốn đi vào đế đô, mà dẫn theo hộ vệ thì phải có một bài liệt tước vị lớn nhỏ, ngay cả công tước cũng không thể vượt quá năm trung đội. Bởi vậy, nhiều năm qua, các quý tộc có lãnh thổ ít đến đế đô, trừ khi có lệnh lệnh của quốc vương, còn không thì không ai dám dẫn hộ vệ mà đi vào.

Khoa Tư Nhạc, Bố Lô, Khố Ba Lạp ba vị công tước lần này đến đế đô, tham gia đại điển đăng cơ chỉ là việc phụ, quan trọn nhất chính là gặp nhau để bàn luận qua việc tự lập vương vị mà họ đã có trao đổi bằng thư tín. Vì không muốn người kinh hãi, chỉ có đem một trung đội hộ vệ mạnh nhất tiến vào đế đô.

Băng Sương ma báo là băng hệ lục giai ma thú, hình dáng gấp đôi với kim tiễn báo, toàn thân lông màu lam nhạt, răng sắc bén, tứ chi cường kiện, chạy như bạy, cực kỳ hung mãnh, có khả năng phát ra lục giai băng hệ ma pháp. Thủ hạ của Khoa Tư nhạc công tước là một bộ đội cường hãn. Lần này lão dẫn hộ vệ đến đế đô, chính là một trung đội ngũ giai Băng Sương kỵ sĩ cưỡi băng sương ma báo.

Bố Lô công tước và Khố Ba Lạp công tước lần này cũng dẫn một trung đội, không thua của Khoa Tư Nhạc gì mấy. Đó là ngũ giai Tật Phong kỵ sĩ cùng ngũ giai Liệt Diễm kỵ sĩ, dù có thua thiệt chút đỉnh, nhưng với đám ma sủng là cự dực biên bức (dơi cánh lớn) và Hỏa Diễm hùng sư, cũng có một chút mặt mũi.

Cự dực biên bức, tứ giai vô chúc tính ma thú (ma thú không có thuộc tính), hình dạng gần giống với hấp huyết biên bức (dơi hút máu), nhưng có đôi cánh đen lớn có thể so sanh với Hắc Vũ ngốc thứu. Hai cánh dang rộng có thể dài đến ba thước, lực mạnh mẽ, cực độ khát máu!

Hỏa Dễm hùng sư, ngũ giai hỏa hệ ma thú, hình thể gấp đôi so với một hùng sư bình thường, màu lông đỏ đậm móng vuốt sắt bén, hung dữ tàn bạo, có thể phóng ra ngũ giai hỏa hệ ma pháp.

“Tốt rồi, Bố Lỗ công tước, Khố Ba Lạp công tước, các người không cần khách khí theo ta, cứ quay về lãnh địa mà chuẩn bị đại kế hoạch của chúng ta đi!” Đi ở trên quan đạo rộng lớn thênh thang phía đông ngoài đế đô, Khoa Tư Nhạc công tước nhìn hai vị hợp tác bên cạnh, cao hứng khuyên bảo.

“Ha ha, tạm thời dừng nơi đây, ta bây giờ bồn chồn muốn nhanh chóng trở về lãnh địa để kịp chuẩn bị đây. Mọi sự xong xuôi, chúng ta cứ đánh tin cho nhau, để cùng lúc tuyên bố tách ra!” Bố Lô và Khố Ba Lạp hai vị công tước trước sau cười ứng thanh.

Ba công tước với dã tâm lớn này đã thượng nghị xong, chuẩn bị cùng lúc tuyên bố lãnh địa của mình sẽ tách riêng, hoàn toàn thoát ly sự thống trị của Mạt La đế quốc, một nơi gặp khó khăn, hai nơi kia sẽ tiếp ứng.

“Ai, thế đạo bây giờ, người nào cũng muốn tự lập làm vương. Thật con bà nó chẳng biết sống chết là cái gì. Ba tên công tước tầm thường này định thừa dịp loạn lạc mà muốn tạo phản, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là da lạc đà dày hơn ngựa hay sao?” (thành ngữ gì chả hiểu, có thể là ‘ vỏ quýt dày có móng tay nhọn’ chăng?)

Phía đông bắc cách nơi ba vị công tước đang đứng, tại một khoảng đất trống, Diệp Phong miệng vẫn ngậm một cây Thanh sảng tiêu hồn, nằm trên mặt đất mà nhìn trời rồi nhả một làn khói, bên tai nghe được tiếng cười của Bố Lô và Khố Ba Lạp, miệng cười lạnh kinh thường.

“Ai!?”

Thành viên ba trung đội ma báo, biên bức, hùng sư trung thành bảo vệ, nghe được từng khoảng đất trống ở phía đông bắc có tiếng cười lạnh, nhanh chóng chạy tới, thấy Diệp Phong đang nằm trên mặt đất, liền lập tức bao vây, chuẩn bị khi đối phương động đậy, thì sẽ lập tức thả ma sủng ra mà công kích!

“Lôi Ân??” Khoa Tư Nhạc, Bố Lô, Khố Ba Lạp ba vị công tước đi tới gần đó, nhìn cái gã đang nằm ở đấy mà nhả khói thuốc, là một tên thanh niên vô lại, thì thập phần kinh ngạc. Bọn chúng nghĩ đến việc hắn vừa nói, rõ ràng là đã biết kế hoạch của ba người, trong lòng nhất thời sanh sát khí.

“Lôi Ân nam tước, đã trễ thế thế này mà ngươi một mình ngắm trăng, thật đúng là có nhã hứng a!” Bố Lô công tước mập lùn quan sát tình huống chung quanh, phát hiện trừ khoảng đất này, cơ hồ không có nơi nào có khả năng cho người ẩn núp, hơn nữa dù có muốn ẩn núp cũng chỉ được có vài ba người, lúc này trong lòng đã quyết, nhìn Diệp Phong cười lạnh.

“Lấy cái việc ba vị công tước đại nhân trong đêm muốn rời khỏi đế đô, trở về lãnh địa để tự lập thành vương, chuyện này của ta chỉ là một việc cỏn con mà thôi!” Diệp Phong nhìn bọn hộ vệ đang bao vây hắn, rồi từ từ đứng lên.

Khoa Tư Nhạc công tước mặc dù nhìn chung quanh không thấy có dấu người, nhưng thấy cầm thú nam tước thong dong như vậy, tâm trạng đồng thời nổi lên sự khó hiểu, kinh ngạc nhìn hắn mà nói: “Lôi Ân nam tước, nếu ta đoán không lầm, thì ngươi đã chờ chúng ta ở đây, còn không gọi người của ngươi ra đi!”

Diệp Phong nghe vậy ngừng thả khỏi, nghiêng đầu đánh giá Khoa Nhạc Tư công tước một lần, nhàn nhạt cười: “Xem ra lão vương bát này cũng sống đã lâu, suy nghĩ cũng thật chu toàn. Bất quá lão quá cẩn trọng rồi, xung quanh nơi đây chỉ có một mình bổn nam tước mà thôi!”

“Con mẹ ngươi, tên hỗn đản ngươi muốn chết!!” Thành viên ma báo trung đội mặc một bộ cương thiết chế trọng kỵ trang bị, thấy công tước đại nhân nhất thời vị vũ nhục, liền nổi giận mắng to. Toàn thể gọi ra Băng Sương ma sủng, và công tước đại nhân lại không ngăn cản, lập tức đối Diệp Phong mà triển khai công kích.

Vòng vây không phải lớn lắm, ma báo trung đội triển khai hành động, thì biên bức và hùng sư nhị trung đội của hai công tước còn lại không thể tham chiến, mà chỉ phải lui lại để mở rộng vòng vây, tạo khoảng trống cho ma báo trung đội.

Khoa Tư Nhạc nghe Diệp Phong mắng là ‘lão vương bát’, tâm trạng cực kỳ tức giận, bởi vậy thấy ma báo trung đội muốn động thủ thì chưa vội ngăn cản, rồi quay lại thầm ra hiệu hai vị công tước nhắc nhở thụ hạ cẩn thận, tránh có sự gian trá. Sau đó lão lùi ra phía ngoài mà quan sát.

Diệp Phong đối mặt với quần thể công kích của ma báo trung đội, trong lòng giảo hoạt cười thầm, rồi lấy ra tinh thiết chế trọng trang khải giáp và Quang Minh chi kiếm, dưới chân thì thi triển Tiêu diêu kiền khôn bộ. Lúc ma báo kỵ sĩ triển khai du đấu, trong lòng hắn đang nghĩ tới băng hệ ma tinh, rồi nhắm vào Băng Sương ma báo mà hạ sát!

“Tiểu tử này có không gian trang bị sao? Cái này kết hợp với thiết chế khải giáp sao? Mọi người cẩn thận, tiểu tử này tốc độ rất nhanh, đừng cho hắn là tổn thương đến ma sủng!” Ma báo trung đội trong vòng vây công kích Diệp Phong, vì sợ gây thương tích cho người bên mình nên không dám phóng ma pháp, tên trung đội trưởng phụ trách cả đội, thấy Diệp Phong có trang bị cổ quái, tốc độ lại quỷ dị, liền nhắc nhở thủ hạ cẩn thận.

“Đội trưởng, thiết giáp của tiểu tử này thật cổ quái a, ngay cả cương thương cũng không làm gì được!”

“Không lo, không chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Mọi người cứ cho hắn thêm vài nhát, khẳng định sẽ đập hắn thành con ong luôn!”

“Ha ha ha, đúng vậy, cho tên dám dùng vài trò tiểu xảo nhục mạ công tước đại nhân này biết thế nào là lễ độ!”

Một tên ma báo kỵ sĩ đâm trúng Diệp Phong, phát hiện cương thương không gây tổn hao vì cho khải giáp của hắn, kinh ngạc rồi lập tức quay lại nhắc nhở đội trưởng, khiến cho đồng bọn chung quanh cười to, cũng không để tên đối địch ‘tầm thường’ này trong mắt!

“Xem ra Lôi Ân thật sự là chỉ tới một mình, hắn có phải là ngu ngốc không?” Khố Ba Lạp công tước đứng bên ngoài, mắt thấy cầm thú nam tước vị ma báo kỵ sĩ bao vây trùng trùng, trong khi quanh mình lại không có xuất hiện viện binh của hắn, không nhịn được nhìn về phía hai vị công tước còn lại mà cười cười.

“Ngu ngốc? Nói hắn ngu ngốc quả thực đang khen hắn đó. Với cái loại sự tình chẳng biết sống chết, hắn còn phải ‘hơn’ ngu ngốc kìa…..” Bố Lô công tước nhìn Diệp Phong mà khinh thường cười khẽ. Song, khi y đang nói, thì tại nơi Diệp Phong bị bao vây trùng trùng, đột nhiên hướng lên không trung bắn ra một đạo màu trắng, chỉ thẳng lên trời, thật đặc biệt mãn nhãn a!

Khoa Tư Nhạc công tước mặc dù cho rằng Diệp Phong bị ma báo trung đội bao vây như vậy chắc chắn phải chết không có nghi ngờ gì, nhưng vẫn cứ để vẻ mặt nghi ngờ. Giờ phút này mắt thấy Diệp Phong đột nhiêu có cử động như vậy, lão liền lập tức đôn đốc những người tâm nhỏ. Đáng tiếc, đã quá muộn, từ hơn dặm ở phía đông, bọn ải nhân Lạc Tư nhận được tín hiệu của đoàn trưởng, tức thì nhằm về phía bọn chúng mà pháo kích mãnh liệt!

“Không xong, đây là địa tinh hỏa pháo của Tư Lược đoàn của tên Lôi Ân, mọi người mau chóng phân tán để tránh!”

Những tiếng nỗ oanh oanh cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tất cả pháo đạn này đều lấy Diệp Phong làm trung tâm mà bắn tới, oanh tạc đám ma báo trung đội bao vây hắn, thậm chí còn có một ít thành viên của biên bức, hùng sư nhị trung đội. Khoa Tư Nhạc thấy tình huống này vội vàng gọi mọi người phân tán ra!

Biên bức trung đội và hùng sư trung đội cách chỗ đó một khoảng, thấy pháo đạn oanh tạc rất nhiều, đa số nhanh chóng triệt thoái ra khỏi phạm vi oanh tạc. Nhưng tại chỗ của Diệp Phong, ma báo kỵ sĩ bị oanh tạc rất thê thảm. Do có cương thiết trọng kỵ trang bị của kỵ sĩ, may mắn có thể thoát ly khỏi phạm vi pháo kích, nhưng Băng Sương ma báo thì không có khải giáp hộ thể, gặp chuyện như vậy chỉ có nước tử vong, không một con nào thoát được!

“Quá kinh người, đây là uy lực của địa tinh hỏa pháo…..” Khoa Tư Nhạc lão công tước, thực lực thất giai Băng Sương kỵ sĩ, gọi ra Băng Sương ma báo của lão nhằm về hướng đông mà chạy đi, quay đầu quan sát ma báo trung đội bị pháo kích mà tản ra, vừa đau lòng vừa khiếp sợ uy lực của địa tinh hỏa pháo!

“Khoa Tư Nhạc công tước, Khố Ba Lạp công tước, chúng ta bị mai phục rồi, trước tiên nên lui đi rồi sau này sẽ tìm tên Lôi Ân súc sanh kia mà báo thù!” Ải bàn (mập lùn) Bố Lô công tước, thực lực lục giai Tật Phong kiếm sĩ, bị uy lực của địa tinh hỏa pháo làm cho thập phần sợ hãi, rồi nói đơn giản với Khoa Nhạc Tư và Khố Ba Lạp, sau đó gọi ra cự dực biên bức của y ra, và dẫn biên bức trung đội bay lên trời, rất muốn rút lui nhanh chóng!

“Tên tiểu quỷ này, vừa mới khinh thường Lôi Ân, bây giờ là người chạy trốn nhanh nhất!” Khố Ba Lạp công tước, lục giai Liệt Diễm kỵ sĩ, nhìn Bố Lô công tước đang đào thoát về hướng tây, bất mãn rủa vài câu, rồi cưỡi lên Hỏa Diễm hùng sư của mình dẫn hùng sư trung đội nhanh chóng theo hướng bắc mà rút đi!

“Dát dát….. dát dát…..”

Khi Bố Lô công tước và Khố Ba Lạp công tước muốn tự dẫn hộ vệ mà chạy trốn, thì ở phía bầu trời hướng của biên bức trung đội, tinh linh trung đội của Tư Lược đoàn y theo kế hoạch đột nhiên tập kích, bắn một trận mưa tên dày đặc về phía biên bức kỵ sĩ. Bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư mỉm cười xấu xa rồi hạ thấp xuống để phóng ra hai tòa Truyện Tống Trận!

nl.Bạch mang lóa sáng một lần nữa, thành viên Liệt Diễm, cự giải hai trung đội của Tư Lược đoàn trước sau thông qua Truyện Tống Trận mà đến đây, không nói lời nào trực tiếp nhằm về phía địch nhân đang muốn chạy trốn.kien

“Thiên nột, Truyện Tống Trận? Bọn chúng có Truyện Tống Trận sao??” Đối với thành viên chủng tộc phức tạp của Tư Lược đoàn, ba vị công tước sớm đã biết rõ, thấy cự giải chiến sĩ không có phản ứng, nhưng trong nháy mắt lại xuất hiện Truyện Tống Trận, làm bọn họ lộ ra thần sắc cực độ kinh hãi!

“Khặc khặc….. làm nghẹt chết lão tử. Mẹ nó, vì để dụ ma báo kỵ sĩ, lão tử tốn không ít công!”

Toàn bộ Băng Sương ma báo chết hết, ở phía đông bọn ải nhân Lạc Tư cũng đã thu gia nông pháo mà tiến về phía bên đoàn trưởng đại nhân. Diệp Phong vì ở trong phạm vi pháo kích, nên bị khói pháo là cay mũi, vừa càu nhàu vừa đi ra khỏi phạm vi của khói pháo, rồi quan sát tình huống xung quanh, cao giọng quát: “Chú ý, ba tên công tước phản nghịch đó cũng chưa có đến lúc chết, cứ bắt sống bọn chúng cho lão tử. Bọn chúng còn có chỗ hữu dụng!”

“Vâng!” Thành viên Tư Lược đoàn nghe lời đoàn trưởng đại nhân nói, đều lĩnh mệnh. Tinh linh trung đội phụ trách Bố Lỗ và biên bức kỵ sĩ; cự giải trung đội lo Khoa Tư Nhạc, còn Liệt Diễm trung đội thì đầu tiên là tiêu diệt đám ma báo kỵ sĩ đang chạy, sau đó lo đến Khố Ba Lạp và hùng sư kỵ sĩ.

Sau khi đại điển đăng cơ chấm dứt, Diệp Phong trở lại phủ tể tướng, lập tức ra gọi Khải Đặc và Ai Đức dẫn thành viên mà giám thị bọn ba công tước Khoa Tư Nhạc. Rồi hắn thông qua Truyện Tống Trận tiến vào tẩm cung của nữ vương tình nhân, nói rõ cho nàng biết kế hoạch diệt trừ những quý tộc không phục.

Vì Lao Nhĩ bệ hạ và rất nhiều thành viên hoàng thất bị hại, Sa Nhã hoàng hậu vẫn cứ bi ai thê lương đóng cửa tẩm cung không ra ngoài. Liên Na bây giờ ngoại trừ mẫu hậu, người tối thân cận chỉ có Diệp Phong và Tĩnh Hương. Nàng trước đó muốn Diệp Phong đến tẩm cung, cũng là vì việc xử lý đám quý tộc này, nghe Diệp Phong nói kế hoạch xong, tự nhiên không phản đối. Thật tâm mà nói, gánh nặng quốc gia mà đặt lên vai một nữ lưu vừa mới trở thành thiếu phụ như nàng, quá sức của nàng!

Liên Na không phản đối. Diệp Phong lập tức sắp xếp mọi việc. Hắn sẽ đái lĩnh Liệt Diễm, cự giải, tinh linh, chú tạo, hương kì năm trung đội nhanh chóng xử lý ba vị công tước này trước, vì bọn chúng là thế lực lớn nhất. Lạp Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ, bạch lang, lôi đình trung đội, cự nhân tiểu đội, sa mạc thương thủ cùng những thành viên còn lại phụ trách những quý tộc không phục khác.

Trọng thương vừa mới phục hồi lại, đối với cái chết của Lao Nhĩ bệ hạ cũng cực độ áy náy, Mạt La đệ nhất kiếm sĩ Tả La cũng xin Liên Na cho phép tham gia lần hành động này, một mình ám sát những quý tộc không phục tùng.

Đồng thời, vì muốn diệt trừ tử đối đầu, Chiêm Mỗ Tư gia tộc, Diệp Phong và Lạc Khắc cũng đã nghiên cứu âm chiêu, để Thụy Ân dẫn một nửa thành viên đại địa trung đội bí mất đào bới ở dưới phủ nguyên soái, mặt khác lệnh cho linh ngưu trung đội và nửa số thành viên còn lại của đại địa trung đội, thông qua Truyện Tống Trận, tiến đến Thiên Luân sâm lâm phía tây bắc ngoài Bố Cát thành, xa xa bí mật đào bới tới trung tâm quân doanh, chuẩn bị mấy trăm tạc đạn, để một lần đem hết tất cả thành viên Chiêm Mỗ Tư gia tộc đi gặp Minh thần!

Trải qua hai năm trường kỳ chiến đấu, thành viên Tư Lược đoàn luyện tập võ học Trung Hoa bây giờ, trừ thú nhân, còn lại cơ hồ đạt đến cấp lục giai, trong đó anh tuấn mỹ nam Lạp Phỉ Nhĩ tiến bộ nhanh nhất, đã đạt tới bát giai.

Gần đây Diệp Phong cho Lộ Lộ đem vô ảnh vô tung bộ và điểm huyệt thuật dạy cho Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Đế Na, Phỉ Phỉ, Liên Na, để các nàng gia tăng lực tự bảo vệ!

“Công tước đại nhân, võ công và trang bị của Liệt Diễm kỵ sĩ này quá lợi hại. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ!”

“Mọi người đứng vững, không cần dây dưa với địch nhân, phá vòng vây….. phá vòng vây…...”

Dưới màn đêm, Khải Đặc dẫn Liệt Diễm kỵ sĩ tạo thành trùy hình trận đuổi theo Khố Ba Lạp công tước và hùng sư trung đội đang nhằm hướng bắc mà chạy, thi triển chiến trận ngũ thức, đối địch nhân mà triển khai huyết tinh trùng sát, đáng cho ngựa hí sư gào không ngừng vang lên. Khố Ba Lạp công tước và thủ hạ hùng sư kỵ sĩ của y bị tuyệt chiêu cùng vũ khí sắc bén và khải giáp cướng rắn, làm cho rất kinh hoảng, nhận ra không phải là đối thủ!

Tinh linh trung đội cưỡi Quang Minh bạch vũ điêu bắn tên đối phó với địch nhận đang chạy trốn. Cuộc chiến đã đến hồi kết thúc. Tất cả biên bức kỵ sĩ đều bị giết hết. Bố Lô công tước với thương tích thì bị bắt giữ. Có điều tiếc nuối duy nhất là đám cự dực biên bức mất chủ nhân đã chạy thoát khỏi, không có khả năng bắt giữ để làm chiến lợi phẩm!

“Đáng hận…... Ta thế nhưng bị bại bởi địa tinh hỏa thương của đám ải nhân tay ngắn này. Quang Minh nữ thần ơi….. Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của ngài lên ta…... Ta không phục a…..“ Khoa Tư Nhạc công tước đang lầm bầm, phương hướng chạy trốn cũng vừa vặn nơi của bọn ải nhân Lạc Tư. Bị địa tinh hỏa thương bắn, băng sương ma báo bị đánh gực, hai chân cùng hai tay lão cũng bị trúng đạn, bất đắc dĩ bị bắt.

Cự giải chiến sĩ thấy mục tiêu đã bị bắt, lập tức quay lại hỗ trợ Liệt Diễm kỵ sĩ tiêu diệt hùng sư kỵ sĩ, lấy hết ma tinh, đánh gãy chân của Khô Ba Lạp rồi bắt sống y!

“Hắc hắn, ba vị đại nhân muốn tự lập vương vị, bây giờ tựa hồ rất đau khổ phải không? Như thế nào, hồi nãy còn oai lắm muốn giết ta cơ mà?”

Với thực lực của Tư Lược đoàn, loại chiến đấu nho nhỏ này, Diệp Phong nắm chắc phần thắng, căn bản không có chút lo lắng gì. Sau đó hắn lệnh cho chúng thành viên dọn dẹp chiến trường, thu lượm ma tinh và trang bị, rồi hắn đi đến trước mặt ba vị công tước đang rên rỉ vì bị thương, mà cười xấu xa không ngừng.

“Lôi Ân, tên giảo hoạt hỗn đản ngươi không cần đắc ý. Chúng ta ba người không thể phản hồi lãnh đị, gia nhân chúng ta nhất định điều tra rồi tìm ngươi mà báo thù!” Khố Ba Lạp công tước nằm trên mặc đất, chân vẫn còn đau, trừng mắt với Diệp Phong rồi mắng chửi.

“Ngươi tên vương bát đản, bổn nam tước đã ra tay với bọn ngươi, dĩ nhiên sẽ không để lãnh địa của ngươi làm họa căn. Con mẹ ngươi, cứ nằm mơ mà chờ người đến báo thù cho các ngươi. Dám can đảm phản kháng với Liên Na nữ vương, ngươi không lâu sẽ nếm thử lợi hại!” Diệp Phong khinh thường nhìn Khố Ba Lạp rồi cười khẽ.

“Hừ, ngươi chỉ là nghe được chúng ta nói chuyện thôi. Chúng ta ba người là Mạt La đế quốc công tước, không có chứng cứ hẳn hoi, Liên Na nữ vương cũng không thể dễ dàng xử lý chúng ta!” Khoa Tư Nhạc lão công tước vẫn còn ương ngạnh mà cãi lại.

“Con mẹ lão vương bát đản, không có chứng cứ thì Liên Na nữ vương không thể làm gì lão. Nhưng lão con mẹ nó hôm nay trong tay của lão tử. Lão đại ta muốn giết lão, căn bản không cần thỉnh cầu Liên Na nữ vương, rồi thì sẽ đến lượt những nữ nhân xinh đẹp trong nhà lão, lão già kia!”

Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc nghe Khoa Tư Nhạc mắng lão đại, đâm ra không vui, liền lập tức mở mồm, hung ác mà mắng chủi không người, làm cho Khoa Tư Nhạc cắn răng mà ức giận. Khải Đặc đã biết lão đại chiếm được Liên Na, lập tức trở nên cao ngạo, cảm khái không cần e ngại kẻ nào ở Mạt La đế quốc nữa!

“Lôi Ân nam tước….. Lôi Ân nam tước….. ngài buông tha ta đi…... Tha cho ta đi….. ta nguyện ý giao ra tất cả lĩnh thổ và tài phú, chỉ cầu ngài để lại mạng sống cho ta!” Ải bàn Bố Lô công tước, đang bị trọng thương nằm trên mặt đất, do sợ chết mà cầu xin tha thứ.

“Hừ, tên hỗn đản người vừa rồi còn ngông cuồng lắm mà, muốn ta tha cho hả? Được, coi ngươi có hợp tác thế nào!”

Diệp Phong liếc Bố Lô, khinh thường cười lạnh, rồi gọi thành viên Liệt Diễm, cự giải, chú tạo, hương kì bốn trung đội áp giải ba gã công tước tiến vào Truyện Tống Trận, tinh linh trung đội đi đoạn hậu!

## 117. Chương 117 - Oanh Phi Nguyên Suất Phủ Dữ Tương Quân Trướng

“Tiểu Hắc, mẹ kiếp ngươi, chả có ích lợi gì, nhìn Lam Lam kìa, có thể so sánh với bạch vũ điêu, còn ngươi, ăn nhiều ma tinh rồi, mà một tí năng lực cũng chả có. Ngươi là đồ ăn hại, ta thật mất mặt mũi với ngươi!”

"Chi chi ….. chi chi chi chi ….. chi chi chi ….."

Hoang hôn, trú địa bí mất tại Vọng Triều sơn, trên bảo tọa của đoàn trưởng tại đại sảnh công chúng, Diệp Phong đang ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, bên phải ôm Liên Na nữ vương ngồi trên đùi hắn. Bởi vì Tiểu Hắc do ăn một lượng lớn ma tinh, lực lượng đại tăng một cách biến thái, trong lòng hắn thầm mừng. Do Tiểu Hắc hình thể không có to ra, khiến hắn có thể coi nó như trái banh mà đá đi, làm Tiểu Hắn dậm chân liên tiếp phát ra tiếng bất mãn!

Đêm qua, toàn bộ thành viên chủ lực Tư Lược đoàn đều hành động. Những quý tộc không phục Liên Na, ngoại trừ một số ít ương ngạnh chống cự bị giết đi, đa số còn lại đều đầu hàng và bị bắt giữ, rồi được giải tới bí mật trú địa ở Vọng Triều Sơn. Tam đại bại họa Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ tiến hành dạy bọn chúng biết thế nào là làm người!

Thành viên Tư Lược đoàn tại đế đô tiến hành giết hại những nhóm quý tộc, dĩ nhiên không thể tiết lộ ra cho bọn quan viên và quý tộc tại đế đô. Nhưng trước đó, Liên Na cũng đã phái người thông tri đến các quan viên và quý tộc làm ngơ việc đó. Chúng quan viên và quý tộc sống trường kỳ ở đế đô cũng hiểu được, đây là nữ vương bệ hạ tiến hành thanh trừ những tên không phục, dĩ nhiên chúng sẽ không muốn rước phiền toái vào người!

nl.Tuy nhiên, Uy Nhĩ và Phỉ Long thấy Liên Na nữ vương lại trọng dụng Lôi Ân như thế, đều cảm giác có chú không tốt, đặc biệt là Phỉ Long, giữa trưa hôm nay đến cầu kiến Liên Na nữ vương nhưng bị đóng cửa không tiếp. Bởi vì lúc ấy nữ vương bệ hạ phải ngủ lấy lại sức do làm việc quá độ tối hôm trước, nên không có để ý đến y!.kien

Giết hại bắt giữ các quý tộc, Tư Lược đoàn thu hoạch không ít các hệ ma tinh của ma thú. Tiểu Hắc và Lam Lam là hai tiểu súc sanh tối đại gia trong Tư Lược đoàn, vừa mới ngao ngao cao hứng thưởng thức một phen khẩu phúc, toàn bộ ma tinh thu về đều bị chúng nó ăn sạch. Lam Lam chuyên ăn băng hệ ma tinh, hình thể cũng to bằng bạch vũ điêu. Tên súc sanh Tiểu Hắc này thì ăn hết tất cả viên ma tinh còn lại. Bây giờ lực lượng cùng tốc độ của nó cực độ lạ thường, trong nháy mắt có thể đánh gục Kì Lạp Tư cự nhân!

“Đem ma tinh cho một ky linh hầu ăn hết để trong nháy mắt đánh gục một gã Kì Lạp Tư cự nhân, cái việc này mà truyền ra ngoài, khẳng định mọi người sẽ trợn mắt há mồm giật mình, thầm mắng chàng là đồ xa xỉ!” Sau giờ ngọ ( buổi trưa) không có việc gì nữa Liên Na đi đến trú địa bí mật của Diệp Phong, nhìn Tiểu Hắc, đang cười duyên ỷ ỷ ôi ôi trong lòng của Diệp Phong.

“Ha ha, không có biện pháp, tiểu súc sanh này quá tham ăn, ta chưa cho nó ăn, thì nó đã cướp lấy hết trơn. Mà số ma tinh này để hoài cũng lãng phí, không bằng cho nó ăn để bồi dưỡng thêm, cũng là làm cho bảo bối Lộ Lộ của ta vui thêm!” Diệp Phong nghe tiếng cười của Liên Na, quay lại ngắm Lộ Lộ đang dựa trên bả vai của hắn, mà cao hứng cười to, làm Lộ Lộ nghe xong trong lòng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.

“Úc, thiếu gia ngài thật thiên vị, chỉ biết lo cho Lộ Lộ…..” Nguyệt Nhi đang quỳ gối bên trái cái ghế mà xoa bóp cho chân trái của hắn, nghe hắn nói vậy, lập tức kiều mỵ cười khẻ như ra vẻ ghen tuông.

“Ha ha ha, Nguyệt Nhi cũng biết ghen sao? Đến đây, để thiếu gia hôn một cái nào!” Diệp Phong cao hứng ôm Nguyệt Nhi ngồi lên đùi trái, tay ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng, rồi hôn một trận lên môi anh đào của nàng. Trái ôm phải ấp Nguyệt Nhi thị nữ và Liên Na nữ vương, hắn mỉm cười mị mị.

Tĩnh Hương và Mộng Hinh ngồi bên cạnh đều âm thầm lắc đầu thở dài gia hỏa này không đàng hoàng. Phần đông thành viên Tư Lược đoàn đang đánh bạc trong đại sảnh, đều thầm hâm mộ đoàn trưởng đại nhân, có thể ôm nữ vương vừa mĩ lệ vừa cao quý mà cười mỉm mỉm. Cái này có thể là một loại diễm phúc a?!

“Lão đại, đã xong xuôi, qua sự cố gắng dạy dỗ của bọn ta, đám quý tộc kia toàn bộ nguyện ý giải tán hộ vệ, giao lãnh địa và tài phú cho nữ vương bệ hạ!” Ba tên bại hoại Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ dẫn thành viên Liệt Diễm trung đội và lôi đình trung đội, áp giải và tra tấn đám quý tộc phản nghịch xong xuôi, rồi tiến vào công chúng đại sảnh.

Thiên nột??? Đó là.. Liên Na nữ vương??? Người thế nào lại dựa trong lòng ngực của Lôi Ân?? Cái này sao lại có thể?!

Hiện tại Khoa Tư Nhạc, Bố Lô, Khố Ba Lạp ba tên cầm đầu chúng quý tộc phản ngịch đang quỳ gối trên đại sảnh, bắt gặp Liên Na đang dựa lâu trong lòng ngực của Diệp Phong. Tất cả đều giật mình trợn mắt há mồm, không thể tin được Liên Na thân là một nữ vương đế quốc, lại dựa trên lòng ngực của một tên nam tước, lại còn mỉm cười hạnh phúc!

Diệp Phong ôm Liên Na nhìn xuống phía dưới nơi đám quý tộc phản nghịch đang quỳ, trong lòng tràn ngập cảm giác sảng khoái lưng lưng, rồi quay sang hôn Liên Na một cái thật sâu, tiếp đó là nhìn đám quý tộc phản nghịch và quát: “Bọn rác rưởi các ngươi, không thấy nữ vương bệ hạ hay sao? Còn không nhanh thỉnh an nữ vương lão bà cho ta!”

Nữ vương lão bà??

Bọn quý tộc phản nghịch Khoa Tư Nhạc thấy Diệp Phong hôn Liên Na, lại nghe hắn nói như vậy, toàn bộ đều giật mình. Bất quá bọn chúng để ý bọn ác ma Khải Đặc đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng, liền tập tức cung kính đập đầu thỉnh an Liên Na!

Nếu trước đó bọn quý tộc Khoa Tư Nhạc khuất phục dưới dâm uy của bọn người Khải Đặc, thì bây giờ bọn chúng đối với Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ cao thâm khó lường này thập phần sợ hãi. Với cái xú danh cầm thú nam tước kia, bọn chúng thật sự không thể tin được, các loại chủng tộc bộ hạ cùng biến thái trang bị không nói chi, lại thêm Truyện Tống Trận, hơn nữa còn nhốt bọn chúng cách vách với địa tinh thất tung hàng sáu ngìn năm nay, bây giờ lại đến nữ vương hiện tại của Mạt La đế quốc đang ỷ ôi dựa vào lòng ngực hắn, bọn chúng há có thể không sợ?

“Lão bà, nàng đối với thái độ của bọn chúng hài lòng không?” Diệp Phong mỉm cười nhìn nữ vương mĩ lệ dựa trên lòng ngực mình đối chính mình mà gật đầu ngọt ngào, đang muốn đối quý tộc phản nghịch lên tiếng, thì sa mạc tráng hán Thụy Ân đột nhiên từ Truyện Tống Trận đi tới. Gã nhìn thấy Liên Na, chần chờ một chút, rồi bẩm báo: “Đoàn trưởng, hai địa đạo đã hoàn thành, thành viện trách giám thị đã thấy không ai rời phủ, có thể tùy tời mà hành động!”

“Tốt, thật tốt!” Diệp Phong nghe bẩm báo xong, hai mắt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, ra hiệu cho bọn Khải Đặc giải đám quý tộc phản nghịch lui xuống, rồi hướng Liên Na đang dựa trên lòng ngực hỏi: “Lão bà, người có tin ta không?”

“Đương nhiên tín nhiệm chàng, sao đột nhiên hỏi thiếp như vậy?” Liên Na thấy Thụy Ân do bắt gặp được mình mới chần chừ bẩm báo, trong lòng có chút nghi vấn, nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi như vậy, thì lập tức tò mò hỏi ngược lại.

“Pháp Lôi Nhĩ gia tộc chúng ta và Chiêm Mỗ Tư gia tộc tranh đấu, nàng từ nhỏ chắc đã biết, cũng rõ ràng cái cừu hận này rất sâu. Nếu quan hệ của chúng ta công khai, Chiêm Mỗ Tư gia tộc ngại ta chiếm được nàng, khẳng định sẽ có phản ứng. Tiên hạ thủ vi cường, tránh để lại tai ương sau này. Vì tương lai của chúng ta, ta đã chuẩn bị ra tay trước để tiêu diệt bọn chúng!” Diệp đại đoàn trưởng đối nữ vương lão bà lợi hại này, trước sau không có nói cho nàng nghe việc này

“Tiêu diệt Chiêm Mỗ Tư gia tộc? Cái này, cái này rất không tốt. Nếu bị người khác biết là thiếp đồng ý với chàng, thiếp sau này làm sao đối mặt được với chúng quan viên cùng với tướng quân? Huống hồ, chàng có nắm chắc có thể tiêu diệt Chiêm Mỗ Tư không? Đế quốc thất đại quân đoàn hiện có năm quân đoàn do Phí Đức tướng quân thống lĩnh ở tây bắc tỉnh. Nếu làm cho y khích động bốn vị tướng quân cùng y tạo phản, Mạt La đế quốc chúng ta sợ rằng hoàn toàn sẽ tan rã!” Liên Na ưu lự nhìn tình nhân hỏi, không trực tiếp cự tuyệt tránh làm hắn khó xử, chỉ nói ra những điểm nguy hiểm trong đó.

“Ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả, chỉ cần nàng không phản đối, đêm nay có thể trực tiếp đưa Uy Nhĩ, Phỉ Long ở đế đô cùng Phí Đức ở tỉnh tây bắc toàn bộ biến mất trên thế giới này!” Diệp Phong nhìn nữ vương lão bà chánh sắc nói tiếp:

“Liên Na, tin tưởng ta. Chiêm Mỗ Tư gia tộc không trừ, quan hệ chúng ta nếu công khai, khẳng định sẽ có chuyện lớn. Chỉ có tiêu diệt Chiêm Mỗ Tư gia tộc, đem binh quyền giao lại trong tay nàng, ta mới có thể giúp nàng phát triển đế quốc hơn nữa. Bây giờ nam bắc đại lục, Mạt La đế quốc là yếu nhất, nàng vừa mới đăng cơ, lão cừu nhân Thiên Vũ đế quốc không bao lâu nhất định sẽ chỉnh đốn quân đội, nhân cơ hội mà xâm lược tỉnh tây bắc. Trong khoảng thời gian này, ta cũng đã suy nghĩ qua, nếu binh quyền ở trong tay nàng, ta có thể đi cướp bọn địa tinh một vố lớn, đem một một lượng lớn địa tinh hỏa phảo, gia nông pháo cùng với cương thiết chiến xa, thành một quân đoàn bộ đội mới. Mặc dù binh lực chúng ta không bằng các nước, nhưng chỉ cần có hỏa khí, nhất định có thể trở thành quốc gia mạnh nhất.”

nl.Liên Na nghe Diệp Phong kể đại kế hoạch ra xong, trong lòng khó tin là hắn lại suy nghĩ nhiều đến như vậy, mắt phương long lanh nhìn hắn, khẩn trương nhẹ giọng bên tai hắn mà hỏi: “Lôi Ân, chàng…... Chàng nói lời thật cho thiếp, chàng tiếp cận thiếp với mục đích gì, có phải là vì Mạt La đế quốc…...?”.kien

“Quyền lợi và tài phú không ai không thích. Ta là nam nhân cực độ tham lam, tự nhiên không ngoại lệ. Ta thừa nhận lúc trước tiếp cận nàng vì điểm, nàng là nữ vương. Nhưng ta thật sự muốn chính là nàng, không phải là Mạt La đế quốc. Đối với ta mà nói, có một nữ vương lão bà, làm cho ta cực độ thỏa mãn và tự hào về khả năng chinh phục, còn Mạt La đế quốc, chỉ là món của hồi môn của nàng mà thôi. Nói một cách khó nghe, ta không có để tâm vào nó. Nếu ta muốn làm quốc vương, với thực lực và tài lực của Tư Lược đoàn, chỉ cần có một ít thời gian, cũng đủ cho ta chiêu binh mãi mã tổ kiến một hỏa khí quân đội, rồi tự lập vương vị, hay là để lão gia làm nội ứng, nắm hết quyền hạn của Mạt La đế quốc!” Diệp Phong ôm nữ vương lão bà đang sợ hãi vào lòng, dùng khẩu khí ôn nhu, chân thành nói trắng ra ý nghĩ trong lòng của mình bên tai nàng.

“Xin lỗi Lôi Ân, thiếp không nên hỏi như vậy…..” Liên Na nghe tình nhân nói xong, thấy hắn không phải vì đế quốc, mà vì chính mình, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, ỷ ôi xin lỗi trong lòng ngực hắn

“Hắc hắc, không sao, nữ vương lão bà của ta, ta cũng muốn giải thích rõ ràng cho nàng, để tránh cho nàng lo tình nhân của nàng vì quyền thế mà tiếp cận nàng.” Khi Diệp Phong tiếp cận Liên Na, mặc dù trước tiên là vì khoái cảm chinh phục một vị nữ vương, nhưng được Lạc Khắc nhắc nhở, quả thật cũng nghĩ đến Mạt La đế quốc, tự nhiên sẽ không trách Liên Na hoài nghi hắn. Đối với hắn mà nói, Liên Na nữ vương lão bà này mới là quan trọng nhất, Mạt La đế quốc chỉ là thứ đồ vật của nàng ta, “ Lão bà, nếu nàng không phản đối, ta sẽ y theo kế hoạch mà tiêu diệt Chiễm Mỗ Tư gia tộc!”

“Liên Na, hãy nghe Lôi Ân nói. Chàng đích xác là vì muội, nếu không ta cũng sẽ không cho chàng tiếp cận muội. Một núi không thể có hai cọp, muội không hiểu chánh trị, sau nà rất khó xử lý quốc vụ. Mạt La đế quốc nếu do hai gia tộc tranh chấp không ngừng, khẳng định sẽ không hay!”

Tĩnh Hương nghe Diệp Phong nói, trong lòng tuy có điểm ghen tuông, nhưng khi nghe câu cuối cùng, cũng đồng ý cùng khuyên bảo Liên Na. Mặc dù đối thoại giữa Diệp Phong và Liên Na nhỏ, nhưng Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh tứ nữ bên cạnh hắn đều nghe được rõ ràng.

“Ù, cứ theo kế hoạch của chàng vậy…..” Liên Na nghe Diệp Phong giải thích thông suốt, phương tâm cũng triệt để hoàn toàn, không hề làm khó hắn, lại nghe Tĩnh Hương nói thêm, ỷ ôi nhẹ nhàng nói nhỏ trong lòng ngực Diệp Phong.

Thân là nữ vương cao cao tại thượng, có cả một đế quốc, Liên Na sợ nhất chính là bị lừa gạt, rất hy vọng tình nhân có thể giải thích rõ cho nàng. Bây giờ tình nhân nàng đã nói ra, nàng dĩ nhiên hạnh phúc hơn bình thường.

“Hắc hắc, nữ vương lão bà của ta thật tốt, cứ như vậy đi….. “ Diệp Phong thấy Liên Na đồng ý cho mình tiêu diệt Chiêm Mỗ Tư gia tộc, trong lòng biết rõ mình đã nắm trọn được nữ vương mĩ lệ này, không nhịn được cao hứng ha ha cười to. Sau đó hắn nói ra kế hoạch cho Liên Na rõ, rồi gọi tinh linh thị nữ tổ chức ý một yến tiệc. Đêm khuya, từ thành viên giám thị, hắn biết được mục tiêu vẫn ở trong phủ, liền lập tức gọi Liệt Diễm, tinh linh, bạch lang, đại địa, linh ngưu năm trung đội y theo kế hoạch mà hành động.

Cái cửa địa đạo để đi thông tới phủ nguyên soái đặc tại ở khu bình dân phía đông phủ nguyên soái. Nơi này do Lạc Khắc phái người giả dạng thành dân thường để mua. Thụy Ân đái lĩnh một nửa số thành viên, cùng ba trăm tạc đạc đặc chế, thông qua Truyện Tống Trận mà đến đó, nhanh chóng tiến xuống đất để bổ trí. Đồng thời linh ngưu trung đội và một nửa số thành viên đại địa trung đội khác cũng mang theo hai trăm tạc đạn đặc chế, từ cửa địa đạo ở Thiên Luân sâm lâm, tiến dến quân doanh Bố Cát thành, tại doanh trướng của Phí Đức tướng quân mà bố trí

Vì tránh cho kế hoạch có thể thất bại, Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang ba trung đội đều chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ. Tất cả đều ẩn ở phía ngoài phủ nguyên soái, để tránh Uy Nhĩ và Phỉ Long không trúng đạn, chạy trốn ra khỏi phủ đệ. Còn phía Phí Đức thì không thể mai phục ở quân doanh, cho nên không cần phải có bộ đội dự bị.

Trong trên cao của hoàng cung, Liên Na nữ vương mĩ lệ cao quý cùng Tĩnh Hương, Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Mộng Hinh bốn vị mỹ nhân của Diệp đại đoàn trưởng đang đứng quan sát phía ngoài phủ nguyên soái.

Trong biệt viện của Phỉ Long, vị Mạt La đệ nhất mĩ nam này đang ngủ say sưa, trong đầu đang có một giấc mông thường ngày, đem thân thể cầm thú nam tước bằm thây vạn mảnh!

“Mẹ kiếp hắn, lão tử muốn chính muốn hưởng thụ cuộc sống yên lành ở Mạt La đế quốc, rốt cuộc hôm nay đã đến. Tấu nhạc, tấu nhạc, cho nổ, mau chóng cho hắn thưởng thức âm thanh này!” Bên một bờ hồ ở chỗ bí mật phía đông phủ nguyên soán, cầm thú nam tước nhìn phủ nguyên soái, trong tâm không ngừng thúc giục mau nổ nhanh!

Kháo, lão đại thật hưng phấn a. Bất quá, rõ ràng, người cũng hưng phấn đúng lúc. Con bà nó, sau này sẽ nhất định xem cái dạng của tên Phỉ Long bị oanh tạc như thế nào. Ta sẽ gọi ngươi Mạt La đệ nhất mĩ nam. Lão tử đem ngươi cho chó ăn….. Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc, nghe âm thanh của lão đại, trong lòng đang hồi tưởng lại cuộc sống lúc trước thường xuyên bị Phỉ Long khinh bỉ, trong đầu liền nổi lên một ý nghĩ ác độc.

"Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh …..….. oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh …..….."

Trời đấy rung chuyển, tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, tiếng người liên miên vang lên, cùng tiếng nổ mạnh là một kình khí cường đại bay ra, bao trùm cả phủ nguyên soái Uy Nhĩ và biệt viện của Phỉ Long. Khói từ tiếng nổ, bay thẳng lên trời, giống nhưng một con rắn lửa to đại bay thẳng lên trời. Cả đé đô đều bị chấn động!

Giờ phút này, vô luận là bọn người Diệp Phong ở ngoài phủ nguyên soái, hay là Liên Na chư nữ đều cảm giác được một bầu không khí khó chịu. Phòng ốc quanh phủ nguyên soái cơ hồ trở thành bình địa, chỉ còn là đống cát bụi trộn lẫn trong không khí. Một trận âm thanh của dân đế đô vang lên dữ dội!

Cùng lúc đó, quân doanh Bố Cát thành, chỗ đất của doanh trướng Phí Đức tướng quân cũng nổ mạnh, một ngọn lửa mãnh liệt bốc thảnh lên trời!

Ba trăm tạc đạn, âm thanh tạo thành rất nhanh, và cũng yên lặng rất nhanh. Sau tiếng nổ mãnh liệt, cả phủ nguyên soái đã trở thành một biển lửa. Diệp Phong thấy thế gọi bạch lang, tinh linh trung đội giám sát chung quanh, còn mình dẫn Liệt Diễm trung đội nhanh chóng đi vào phủ nguyên soái!

Tiếng nổ đình chỉ, chung quanh phủ nguyên soái và các nơi tại đế đô, cư dân vẫn còn kinh hồn, các quý tộc, quan viên đều thở phào nhẹ nhỏm, rồi muốn mau chóng chạy ra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liên Na nữ vương và Lộ Lộ, Tĩnh Hương, Nguyệt Nhi, Mộng Hinh tứ nữ nhìn ngọn lửa lớn từ phủ nguyên soái, trong lòng không hẹn mà cùng thầm mong cho kế hoạch thành công!

Tạc đạn cơ hộ được bọn đại địa kỵ sĩ Thụy Ân bố trí hầu hết các ngõ ngóc của phủ nguyên soái, đặc biệ là biệt viện của Uy Nhĩ và Phỉ Long là đặt nhiều nhất. Bởi vậy khi tiến nổ mạnh vang lên trong phủ nguyên soái xong, Diệp Phong liền dẫn Liệt Diễm trung đội bỏ qua thi thể, loạn thạch, đại hỏa, thẳng tới biệt viện của Uy Nhĩ, tìm được thi thể nát nửa đầu của Uy Nhĩ, sau đó lập tức cao hứng đi tới biệt viện của Phỉ Long.

“A….. đau….. đau a…...”

Sự thật chứng minh, Diệp Phong phòng ngừa là chính xác. Lúc bọn họ tiến đến, thì Phỉ Long với cái chân trái bị vỡ nát, đang tránh khỏi đám loạn thạch, đau đớn lê lết, muốn thoát khỏi biển lửa. Nếu y không có gọi Quang Minh độc giác thú, thì y đã chết rồi. Bây giờ y đang sợ mình giống như Quang Minh độc giác thú nổ banh xác!

“Ha ha ha, nhìn Mạt La đệ nhất mĩ nam của chúng ta xem, cái này là Mạt La đệ nhất mĩ nam đây!” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc nhìn thảm trạng của Phỉ Long, nghĩ đến việc bị y đánh bại, bây giờ thấy y gặp sự việc này, trong lòng thầm sảng khoái.

“Lôi, Lôi Ân, là ngươi, tên hỗn đản ngươi, súc sanh, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi!” Phỉ Long nghe Khải Đặc cuồng tiếu, nhìn thấy cừu hận sâu đậm, cầm thú nam tước, xuất hiện trước mắt y, nhất thời hiểu ra được việc này chính do cầm thú nam tước làm trò quỷ, lúc này không màng đau đớn mà mắng chửi.

“Phỉ Long – Chiêm Mỗ Tư, ngươi đời này sai lầm lớn nhất chính là trêu trọc ta tại phách mại tràng hai năm về trước. Nếu không có sự tình kia, ngươi bây giờ có thể sống tốt hơn rồi. Muốn tìm ta báo thù, chờ xem ngươi có cơ hội làm người không đã!”

Diệp Phong nhìn Phỉ Long đang chật vật phẫn nộ, lộ ra tiếng cười khẽ nhàn nhạt, cũng không muốn ra tay xử lý tên phế vật này, đối Khải Đặc nhanh chóng giải quyết. Sau đó hắn xoay người đi khoác lên áo choàng màu đen, điểm cây Thanh sảng tiêu hồi, nhìn biển lửa quanh mình đang cháy, tiêu sái hướng ra ngoài phủ đệ mà đi…..

## 118. Chương 118 - Tương Hỗ Bất Tiết，hạnh Phúc Đích Lưu Manh

“Ha ha ha, thật sự là thần linh giúp trẫm a. Thành viên Chiêm Mỗ Tư gia tộc Mạt La đế quốc tự nhiên trong một đêm toàn bộ bị tạc tử. Lần này trẫm nhất định phải lấy được tỉnh tây bắc của Mạt La. Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, chờ xem, trẫm cho ngươi nếm mùi hình phạt tàn khốc…... “ Hoàng cung Thiên Vũ đế quốc, thư phòng quốc vương, Bàng Kì bệ hạ biết được kinh biến tại Mạt La đế quốc, đang ồn sau trác án (cái bàn) mà cười to cao hứng.

Phía bên phải trác án, Hắc Ám giáo đình Tắc Tư dưới trạng thái của tinh linh nhìn Bàng Kì đang cao hứng, trong lòng lại cười lạnh khinh thường, rồi đưa kế hoạch tác chiến được nhất nói cho y biết.

“Tốt, thật tốt, có kế hoạch này của giáo hoàng bệ hạ, lần tiến công Mạt La đế quốc này phần thắng của chúng ta khẳng định sẽ lớn hơn. Bất quá giáo hoàng bệ hạ cũng phải cẩn thận với Quang Minh giáo đình a, ngàn vạn lần không để cho Quang Minh giáo đình phát hiện sự hợp tác của chúng ta, nết không chúng ta có thể sẽ trở thành mục tiêu của mọi người!” Bàng Kì bệ hạ nhìn Tắc Tư giáo hoàng vừa cao hứng khen hay vừa nhắc nhở.

nl.“Quốc vương bệ hạ yên tâm, điểm ấy ta nhất định chú ý rồi!” Tắc Tư mỉm cười gật đầu trả lời, rồi cùng Bàng Kì nói chi tiết một lần nữa, sau đó rồi khỏi thư phòng, y theo kế hoạch đã định mà hành động.kien

Hừ, Ma Tộc rác rưởi đáng chết. Bây giờ mới nghĩ đến chính thức xuất lực hộ trợ. Nếu bọn ngươi bắt đầu sớm hơn, quân đội của trẫm đâu có bị tổn thất thảm trọng đến như vậy. Đợi trẫm thống nhất nam bắc đại lục, nhất định sẽ cho bọn ngươi như con chó chết!!!

Bàng Kì bệ hạ nhìn Tắc Tư ra khỏi thư phòng, trong lòng hung hăng rủa thầm, rồi cho người gọi nhị hoàng tử Tây La – Cách Nhĩ Cáp Đặc đến. Y lệnh cho hắn suất đệ nhất đến đệ ngũ quân đoàn, tấn công tỉnh tây bắc Mạt La đế quốc.

Bởi vì tổn thất của thảm bại lần trước, tám quân đoàn của Thiên Vũ đế quốc, hôm nay tập hợp lại thành chỉ còn có sáu. Bàng Kì bệ hạ lần tấn công này phái ra đến năm quân đoàn, có thể nói là rất quyết tâm.

Lúc trước tại Quang Minh đại lục không có bị chia cắt, các nước tại đây đều không có phát triển hải quân chánh quy và thuyền lớn. Bây giờ nam bắc đại lục bị phân ra thành đảo nhỏ, Quang Minh, tinh linh, ải nhân, thú nhân bốn nước cũng bắt đầu phát triển hải quân chánh quy. Bàng Kì bệ hạ sớm có chuẩn bị bổ sung thực lực quân đội, biết được tin này, tự nhiên cũng không ngốc đứng nhìn, cũng liền có kế hoạch thành lập hải quân chánh quy!

Chẳng biết thái độ thật sự của Bàng Kì đối vời mình như thế nào, Tắc Tư giáo hoàng trên đường rời khỏi cung, trong lòng toàn những mơ hồ, thập phần không hiểu Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ đang làm cái quái gì. Thành viên Chiêm Mỗ Tư gia tộc đều bị tạc tử, khẳng định với hắn chắc có quan hệ. Nhưng Mạt La đế quốc bây giờ đang đứng ở thời khắc nguy cơ, hắn lại thanh trừ đi Chiêm Mỗ Tư gia tộc, để Pháp Lôi Nhĩ gia tộc độc chiếm. Cái này quả thật đúng là có lợi, nhưng mất đi chiến tướng của Chiêm Mỗ Tư gia tộc, hắn không tính tới việc bị các nước khác xâm chiếm sao? Hay là hắn đã có sự chuẩn bị khác rồi?

Không thể giải thích, Tắc Tư giáo hoàng đối với tên Lôi Ân này không chỉ là một tên lưu manh, thật sự bất đắc dĩ, không thể coi thường tên lưu manh này. Cũng không phải là nói quá, nếu coi thường hắn có thể sẽ dẫn đến thất bại. Còn nếu quá đề cao hắn, ngay cả mình cuối cùng cũng phải cười thôi.

Trong khoảng thời gian gần đây, Mạt La đế quốc tại nam đại lục, cơ hồ trở thành đề tài nóng hổi ở nam bắc đại lục để mọi người bàn tán. Bởi vì sau khi Lao Nhĩ bệ hạ và thành viên hoàng thất bị giết hại, từ Mạt La đế quốc truyền ra hai tin tức chấn động!

Thứ nhất, ba vị công tước Khoa Tư Nhạc, Bố Lô, Khố Ba Lạp cầm đầu một ít quý tộc, do không phục nữ vương đã âm thầm bày mưu tạo phản, nhưng đã bị đồ sát và bắt giữ, giải tán hộ vệ, rồi tất cả tài sản và lĩnh thổ đều bị tịch thu, cuối cùng là bị bêu đầu thị chúng!

Thứ hai, việc toàn bộ thành viên Chiêm Mỗ Tư gia tộc ở Mạt La đế đô đều bị tạc tử, là một tin tức chấn động đối với nam bắc đại lục. Việc này gần với việc Lao Nhĩ bệ hạ và thành viên hoàng thất bị giết, đa số người đều không thể giải thích được, chỉ có một ít người biết rõ Chiêm Mỗ Tư gia tộc và Pháp Lôi Nhĩ gia tộc có cừu hận với nhau, cho nên cũng đoán được đôi chút nguồn gốc của sự tình này!

Ngoại trừ cái chết của Phí Đức tướng quân đệ nhất quân đoàn và vô đảng vô phái Cát Lôi Tư tướng quân đệ tứ quân đoàn, năm tướng quân của các quân đoàn Mạt La đế quốc còn lại cùng phần đông quan viên và quý tộc thuộc đảng phái Uy Nhĩ nguyên soái, tất cả vì các chết của cả gia tộc Chiêm Mỗ Tư mà phẫn nộ, đồng loạt thỉnh cầu nữ vương bệ hạ thẩm tra việc này, để báo thù cho nguyên soái!

Song, Liên Na nữ vương đã sớm biết mọi việc, căn bản không thể tra xét tình nhân của nàng, bởi vậy chỉ làm vài việc cho có lệ. Sau đó thành viên Tư Lược đoàn liên tục tiêu diệt những quan viên và quý tộc phản ứng mãnh liệt nhất. Chúng quan viên còn lại thấy Liên Na nữ vương rõ ràng là nâng đỡ Pháp Lôi Nhĩ gia tộc, rốt cuộc cũng dừng những thỉnh cầu vô dụng.

Lạc Khắc tể tưởng hiểu rõ tình hình chánh trị, cũng với chúng thành viên đảng phái, thừa cơ hội này tiến hành bài xích thành viên của Uy Nhĩ đảng phái. Đa số quan viên và quý tộc thuộc Uy Nhĩ đảng phái, vì ích lợi và an nguy, tất cả đều chấp nhận bợ đít Lạc Khắc. một số ít quan viên và quý tộc không phục, cũng rời khỏi đế đô, thật sự rút tay khỏi, không ai muốn đối đầu với Lạc Khắc nữa!

Uy Nhĩ và Phí Đức, có ảnh hưởng cao nhất đối với quân đội, toàn bộ đều bị tạc tử. Cho nên việc tuyển một vị nguyên soái có thể phục chúng, cũng phải được tiến hành. Sáu vị tướng quân thống lĩnh binh lính ở ngoài đều cho rằng Liên Na nữ vương sẽ dựa vào những chiến công mà chọn cầm thú nam tước, cháu của Lạc Khắc tể tướng, làm nguyên soái.

Nhưng việc làm cho bọn họ không ngờ tới chính là, Liên Na lại không lựa chọn cầm thú nam tước vào chức nguyên soái, mà trực tiếp trao tước vị nguyên soái cho Mạt La đế nhất mãnh tướng, không đảng phái, Cát Lôi Tư tướng quân!

nl.Nếu phong cầm thú nam tước làm nguyên soái, năm vị tướng quân thuộc Uy Nhĩ đảng phái khẳng định sẽ phản đối mãnh liệt. Bất quá, phong cho Cát Lôi Tư này, là đệ nhất mãnh tướng rất có uy danh, làm nguyên soái, năm vị tướng quân không có ý kiến gì cả.kien

Bởi vì lúc trước Cát Lôi Tư không muốn có gia nhập đảng phái nào, lại thêm nhân duyên không tốt. Bây giờ Mạt La đế quốc chỉ có một đảng phái duy nhất, năm vị tướng quân tự nhiên mừng rỡ Cát Lôi Tư đảm nhiệm chức nguyên soái. Việc này so với việc cầm thú nam tước đảm nhiệm chức nguyên soái tốt hơn rất nhiều!

Với năng lực mà nói, Cát Lôi Tư mãnh tướng này không thích hợp làm nguyên soái, nhưng Diệp Phong muốn chính là uy vọng của y, cùng với thân phận vô đảng phát. Chỉ có như vậy mới tạm ổn định năm vị tướng quân kia, rồi theo thời gian mà đề bạt nhân tài khác, thay thế chỗ năm vị tướng quân!

Hôm nay Diệp Phong đã có nữ vương lão bà, cuộc sống mỗi ngày thật là thoải mái, ăn thì toàn mĩ thực hạng nhất, uống thì toàn loại rượu ngon nhất, nghỉ ngơi thì tại tẩm cung xa xỉ, hảo hảo thì cùng với mỹ nhân cực phẩm. Chỉ điều duy nhất tiếc nuối là, tên gia hỏa này đến nay không thể cùng chư nữ đồng sàng!

Mạn Nỗ Ai Nhĩ cùng địa tinh nô lệ chú tạo gia nông pháo, cuối cùng cũng hoàn thành. Cộng thêm một trăm bản chính, số lượng gia nông pháo của Tư Lược đoàn đã lên tới con số bốn trăm.

Sau hai chiến dịch, sa mạc thương thủ chết đi một số, làm Diệp Phong có chút áy náy. Dù sao Kì Qua Nhĩ bộ lạc vẫn còn âm thịnh dương suy, nam nhân tử vong lại càng khiến trầm trọng hơn. Cho nên hắn gần đây đã để bọn ải nhân Lạc Tư cùng tám trăm sa ma thương thủ, luyện tập pháo thuật, để hỏa pháo của Tư Lược đoàn do sa mạc nhân phụ trách, tránh cho bọn họ trong lúc tiến lên mà phải hy sinh!

Quốc gia của lão bà cũng chính là quốc gia của mình. Ma thú đánh chiếm Tinh Quang bình nguyên, nhất thời không thể giải quyết. Cho nên Diệp Phong nhờ Lạc Khắc lệnh cho người ở khoảng đất trống phía đông năm dặm ngoại thành đế đô, phá thổ động công, xây dựng một võ thuật học viện, chuẩn bị thu nhận đệ tử cùng đạo sư các loại, để bồi dưỡng nhân tài ưu tú.

Quan viên, quý tộc cùng cư dân đế đô biết cầm thú nam tước năm dặm tại phía đông xây dựng học viên, tất cả cảm giác vô cùng bất ngờ, thầm nghĩ hắn khi khai trương học viện, ngoài trừ đám thanh niên quý tộc thường bợ đít, còn ai dám đến báo danh? Nội tiền học phí thôi cũng bị hắn chém cho chết luôn!

Ma thú xâm lược không ngừng ở tỉnh đông bắc phải giải quyết. Địa tinh nô lệ thiếu, chế tạo hỏa khí chậm đi, phải bắt thêm, hơn nữa công kích không mạnh, phải cải tiến. Quốc lực nhỏ yếu, phải phòng bị. Vương bài bộ đội Tư Lược đoàn phải tiếp tục làm mạnh thêm. Hải quân chánh quy và thuyền lớn cũng phải quan tâm đến….... Cẩn thận nghĩ lại, trừ Lạc Khắc xử lý mọi việc nội chánh và quân vụ các loại, Diệp Phong phát giác còn rất nhiều việc chính mình phải làm!

Lúc hoàng hôn, đại điện hoàn cung Mạt La đế quốc, trên bảo tọa của nữ vương, lưu manh đoàn trưởng đang ngậm một cây Thanh sảng tiêu hồn, trái ôm đại mỹ nhân Tĩnh Hương, phải ấp Liên Na nữ vương, hai mắt từ trên nhìn xuống phía Nguyệt Nhi, Mộng Hinh, Phỉ Phỉ ba vị giai nhân, thần tình đều cao hứng.

“Chàng này, thật đúng là muốn gì được nấy, muốn ngồi lên bảo tạo của quốc vương để thử xem cảm giác thế nào thì đã được rồi. Nếu người ngoài nhìn thấy tình cảnh này, khẳng định lại một trận chấn động cho xem!” Tĩnh Hương ngồi trên đùi trái của tình nhân, nhìn hắn mà hờn dỗi trong yêu thương.

“Ha ha, con người sống có những việc nhất định phải hưởng thụ qua. Bảo tọa chí cao vô thượng của đế quốc, nếu ta không thủ, có thể là việc tiếc nuối cả đời. Hơn nữa buổi tối hôm nay ta phải nỗ lực có thể gặp nguy hiểu, vì thế nếu không thấy được các nàng, cũng nhất định ở cùng với các nàng!” Diệp đại sắc lang cười to ha ha, đang hưởng thủ kỹ thuật đấm bóp của Lộ Lộ ở phía sau, ôm Tĩnh Hương và Liên Na, cái tay không yên phận vuốt ve ngọc đồn phong mãn cách một lớp vải của các nàng, hưởng thụ nhục cảm.

“ Tên bại hoại chàng, sau này bớt nói những điều xúi quẩy đi. Chàng mà chết, chúng thiếp làm sao đây?” Liên Na nghe Diệp Phong nói xong, liền hơi giận đấm một cái lên ngực hắn, nhẹ giọng trách khứ.

Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh tứ nữ nghe Diệp Phong nói điềm gỡ, cũng đều lộ ra vẻ bất mãn. Phỉ Phỉ thì dùng ánh mắt nhắc nhở không được nói thêm.

Diệp Phong ngồi trên bảo tọa, mắt thấy lục nữ thần sắc quan tâm, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc, rồi nhanh chóng cười cười ra vẻ mình nói sai, sau này sẽ không nói ra những lời này nữa.

“Buổi tối hôm nay, các người hành động tương đối nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận làm việc. Nếu không được không cần miễn cưỡng, có thể tìm dịp khác!” Tĩnh Hương nhìn tình nhân, tay phải đang chỉnh lại y phục gọn gàng cho hắn, ôn nhu dặn dò.

“Tuân lệnh đại mỹ nhân của ta. Nàng yên tâm, vì các nàng mà ta nhất định sẽ an toàn trở về. Ta đời này cho đến bây giờ ngoại trừ có một việc rất rất nuối tiếc, cuộc sống hôm nay có thể nói là cực kỳ hài lòng, tuyệt đối sẽ không chết đi để lại các mỹ nhân như nàng một mình!” Diệp Phong trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tĩnh Hương một cái.

“Tiếc nuối? Tiếc nuối gì??” Sáu vị giai nhân vây quanh Diệp Phong, đồng thời tò mò hỏi.

“Hắc hắc, cái này…... Tiếc nuối của ta chính là không thể bây giờ cùng các nàng đồng sàng. Không bằng buổi tối hôm nay chúng ta đồng miên nha!”

“đáng ghét, chàng tử sắc lang này, ta nhéo chết chàng..”

“Đúng, mọi người nhéo chết chàng đi…...”

“Ai nha, Tĩnh Hương, đừng nhéo lỗ tai…... Uy uy, Hinh nhi, đừng có cắn lên mặt ta, nếu không không dám ra gặp người khác…... A, Liên Na, ta sai rồi, ta sai rồi, đừng dùng sức nữa a. Chỗ đấy không là nơi không thể cào, cẩn thận nếu ta bị hủy cũng là hủy luôn hạnh phúc của nàng!!!”

“A a….. lạc lạc….. hì hì…..”

Diệp Phong cười liên tục khi nói ra ý nghĩ xấu xa trong lòng của hắn, bị Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na ba vị mỹ nhân hờn dỗi chỉnh một lần. Cộng thêm hắn cố ý tỏ vẻ buồn cười, làm cho lục nữ không nhịn được đều nở nụ cười. Cả đại điện đều vang dội tiếng cười tuyệt vời của nữ nhân. Tam nữ vây công Diệp đại sắc lang cũng đều cảm thấy thập phần hạnh phúc!

## 119. Chương 119 - Khả Tiếu，uy Hiếp，thắng Lợi Trảo Bộ

Thành Ba Khắc Địch nằm ở đông bắc phía dưới địa tinh vương quốc. Diện tích mặc dù chỉ được xem là một tiểu thành thị, nhưng trong thành mức độ phồn vinh không thua kém thành thị lớn. Ở đây khoảng trên hai vạn địa tinh sinh sống, trong đó có một lượng lớn công tượng và ky giới sư ưu tú!

Bởi vì thành này hàng năm không phải gặp chiến sự, cho nên đóng tại đây chỉ có một hỏa thương đại đội, nhằm duy trì trị an thường ngày. Tuy nhiên, nếu có ngoại địch xâm lấn, cái hỏa thương đại đội này không lo lắng việc bảo vệ, bởi vì trong thành đại tinh đa số là công trượng và ky giới sư, việc khai thương khai pháo đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Địa tinh chế tạo thương pháo lại không biết sử dụng sao?

Kì Sa – Minh Lô là thành chủ Ba Khắc Địch, trung niên địa tinh, rất tham lam, chỉ làm những việc có lợi, thích nhất chính là tiền tài, thường xuyên đếm tiền không nghỉ!

nl.Đêm khuya, trăng không thấy, bầu trời tối mịt bao phủ xuống thành Ba Khắc Địch, ngoài trừ một số con sâu rượu đang uống rượu huyên náo tại các tửu quán, đa số địa tinh đều đã đi ngủ. Trên tường thành, địa tinh thương thủ phụ trách tuần đêm, có một đám địa tinh tụ tập tại một chỗ để uống rượu, đánh bạc, ca hát say sưa!.kien

Năm dặm về phía tây thành Ba Khắc Định, dưới bầu trời đêm, thành viên Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, đại địa, lôi đình, cự giải, thị nữ tám trung đội cùng cự nhân tiểu đội và hỏa thương đại đội đều đã xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề, đứng ở phía sau là Diệp Phong cùng Lộ Lộ tứ nữ. Tám trăm sa mạc pháo thủ, cùng bốn trăm gia nông pháo đứng ở cuối cùng. Thật là đẹp mắt!

Trên bầu trời, Lạp Phỉ Nhĩ cưỡi băng sương cự long Lam Lam cùng với Ba Nhĩ cưỡi một con bạch điêu đã lập khế ước, và tinh linh trung đội bay xung quanh trên đầu mọi người. Tiểu súc sanh Tiểu Hắc này, ỷ vào sức mạnh và tốc độ, cứ chạy tới chạy lui theo cái bóng của bọn người Lạp Phỉ Nhĩ đang bay, chơi rất hào hứng!

“Lão đại, cũng đã đến lúc, địa tinh ngu ngốc trong thành đã ngủ, cũng nên cho bọn họ nến thử uy lực của gia nông pháo của chúng ta đi….... hắc hắc…...” Đứng bên trái của lão đại là Khải Đặc, đang cười hắc hắc nhắc nhở. Tên bại hoại kỵ sĩ nay đang tưởng tượng hình ảnh hỏa pháo oanh tạc lại chính bọn địa tinh, hắn cực độ muốn cười!

“Tốt, y theo kế hoạch mà hành động!” Diệp Phong nghe Khải Đặc nói xong, gật đầu đồng ý, rồi phân phó cho Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh bốn vị giai nhân dẫn tinh linh thị nữ ở lại để bảo vệ hỏa pháo bộ đội, sau đó ra hiệu cho thành viên bắt đầu hành động.

“Lôi Ân, nếu không được ngàn vạn lần đừng có sính cường!”

“Thiếu gia, nhớ kỹ phải lấy khải giáp ra!”

“Hắc hắc, yên tâm, ta biết rồi!”

Tĩnh Hương và Mộng Hinh cùng cất tiếng quan tâm nhắc nhở tình nhân, sau đó thấy đối phương mở miệng nói cùng lúc với mình, nhị nữ không hợp này, lập tức liếc nhau. Lộ Lộ và Nguyệt Nhi thì chỉ có quan tâm nhắc nhở thiếu gia nhớ lấy khải giáp ra.

Kỳ thật với loại chém giết đẫm máu này, Diệp Phong bổn lai không muốn cho nữ nhân của mình tham gia. Nhưng Lộ Lộ tứ nữ vì ban ngày hắn lỡ nói điềm gỡ, nên yêu cần hắn cho đến quan sát cuộc chiến. Phỉ Phỉ và Liên Na một vì cố kỵ phụ thân, một thì ngày mai có việc phải xử lý, chỉ có thể về nhà và hồi cung, nếu không hai nàng cũng nhất định đến đây.

Diệp Phong đối với nhiều việc trước mắt phải làm, đầu tiên là lựa chọn đi bắt địa tinh làm nô lệ, còn những việc khác thì tính sau. Cần nhất chính là địa tinh nô lệ và hỏa khí. Cái này không phải là hắn coi trọng hỏa khí mà khinh thị năng lực của mình. Nhưng việc luyện tập để tăng năng lực của mình cần phải có thời gian, còn quân đội Mạt La đế quốc cần phải gấp rút tăng cường thực lực. Cho nên hắn trước tiên muốn dùng hỏa khí để tăng cường thực lực cho quân đội.

Theo kế hoạch, lần này Tư Lược đoàn tấn công thành Ba Khắc Định, cùng lúc tấn công hai cửa đông tây. Diệp Phong dẫn đầu Liệt Diễm, bạch lang, lôi đình ba trung đội cùng năm hỏa thương trung đội cộng với năm tên Kì Lạp Tự cự nhân phụ trách cửa tây. Linh ngưu, cự giải, đại địa ba trung đội và năm hỏa thương trung đội khác cùng với bọn sáu người Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Ân phụ trách cửa đông. Lạp Phỉ Nhi, Ba Nhĩ cùng tinh linh trung đội chia làm hai cánh trên không, ném tạc đạn vào trong thành.

Phong ba địa tinh vương quốc điên cường tìm kiếm dị tộc đã chấm dứt. Từ quốc vương cho tới cư dân trong một thời gian dài không nghe đến một tin tức nào của dị tộc, đều cho là bọn họ đã trốn thoát. Tất cả vương quốc hết thảy khôi phục lại trật tự như trước kia.

Trên tường thành thành Ba Khắc Định, đám địa tinh thương thủ vẫn vui vẻ ăn uống đánh bạc, hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm đang tới gần.

Diệp Phong dẫn đầu thành viên đi theo hắn, thấy khoảng cách của bên mình và thành trì không quá hai dặm, đợi một lúc để cho thành viên bên cửa đông cũng đến đúng địa đểm, lập tức hướng thẳng lên không trung bắn ra một đạo kình khí màu trắng dễ thấy, rồi hạ lệnh xung phong, chính mình đi đầu thi triển Tiêu diêu kiền khôn bộ, để lại tàn ảnh quỷ mị khắp nơi, nhằm về phía cửa tây!

“Các huynh đệ, sát a!!!

Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc theo mệnh lệnh của lão đai, hưng phấn thét to một tiếng, rồi dẫn đầu Liệt Diễm kỵ sĩ cưỡi Liệt Diễm tiêu phong mã, tiến tới phía trước như là một cơn lốc. Phía sau là sa mạc tráng hán, bởi tốc độ chạy của năm hỏa thương trung đội chậm. Các thành viên còn lại, sau khi Liệt Diễm kỵ sĩ phát ra một tràng thanh âm, liền nhanh chóng hướng cửa thành mà tiến lên!

“Địch tập kích, địch tập kích, có địch tập kích, mọi người mau nhanh mở….. a”

Tên địa tinh đội trưởng phụ trách dẫn đội đi tuần tra trên tường thành phía tây, vừa nghe tiếng đã tới từ phía tây xuất hiện một bộ đội nhiều chủng tộc, vừa định giở hỏa thương gọi bọn thủ hạ nghênh địch, thì bị Lạp Phỉ Nhĩ cưỡi Lam Lam hạ xuống, giáng Phương thiên họa kích xuống, làm vỡ nát một nửa đầu, kêu thảm thiết rồi ngã xuống!

“ Thiên nột, đây là cự long, băng sương cự long a…..”

Năm đó lúc địa tinh còn ở Quang Minh đại lục, thời kỵ cường thịnh nhất, cũng phải úy kỵ cự long ba phần, bởi vì sợ hại loại da cứng chắc này của chúng, cùng với sức lực cường hãn, có thể phun ra long tức (hơi thở rồng) trong một phạm vi lớn. Từ miệng, Lam Lam phun ra một luồng băng sương long tức, đã đông cứng một gã địa tinh thương thủ, dọa cho mấy tên địa tinh còn lại khiếp sợ!

Cung tên phá không khí sưu sưu bay tới, cùng những âm thanh đồ sát không ngừng vang lên. Lạp Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ, tinh linh trung đội và Tiểu Hắc có thể đánh bay một địa tinh văng xa một trăm thước, triển khai cuột tấn công mãnh liệt trước tiên.

Cùng lúc đó, linh ngưu, cự giải, đại địa ba trung đội và năm hỏa thương trung đội với sáu gã Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc, cũng tiến hành tấn công cửa phía đông

"Oanh oanh oanh ….. oanh oanh oanh ….."

Khi Diệp Phong đến được dưới chân thành, Hắc Ám ma kiếm chém ra một đạo hắc sắc kiếm khí, làm nát cả cửa thành bằng gỗ. Hỏa pháo bộ đội đã thấy tính hiệu của hắn, liền sớm pháo kích mãnh liệt vào mục tiêu đã ngắm chuẩn ở thành Ba Khắc Định.

“Sao lại thế? Cái này là sao? Ai đã khai pháo??”

nl.Kì Sa thành chủ bị tiếng nổ của pháo kích từ trong mộng tỉnh lại, khẩn trương mặc vào hắc y phục. Hai chân ngắn bước đi liên tục, chạy ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía địa tinh hộ vệ mà hỏi. Song hộ vệ được hỏi nơi đó ai đã khai pháo, chỉ khẩn trương lắc đầu ra vẻ chẳng biết gì.kien

Kì Sa thấy tình huống này, quan sát tình cảnh nơi nơi quanh mình bị pháo đạn oanh tạc, chỉ có thể phân phó hộ vệ nhanh chóng báo động, rồi triệu hỏa thương đại đội bất kể ai nhanh chóng tập hợp!

Phạm vi pháo kích của hỏa pháo bộ đội Tư Lược đoàn rất lớn, cơ hồ là cả thành Ba Khắc Địch. Bởi vậy địa tinh trong thành đều bị dọa làm cho tỉnh giấc, ra ngoài mà quan sát tình hình, cũng không giải thích được vì sao pháo đạn hướng trong thành mà rơi xuống, chẳng lẽ trong nước có bạo loạn?

“Pháo đạn là từ phía tây tới. Cửa đông cửa tây của thành hình như đều có giao chiến. Mọi người mau nhanh cầm lấy hỏa khí để chiến đâu đi!!”

“Đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Mọi người cầm lấy hỏa khí mà phản kích, để quân địch biết cư dân thành Ba Khắc Định chúng ta lợi hại như thế nào!”

“Phản kích….. phản kích…..”

Một số địa tinh linh hoạt đầu tiên nghĩ tới việc phản công địch quân để bảo vệ tánh mạng, liền lên tiếng khích động một nửa số địa tinh trong thành, cầm lấy hỏa thương, hướng hai cửa đông tây mà đi tới. Có địa tinh công tượng và ky giới sư, thậm chí còn thêm địa tinh hỏa pháo nhằm hướng tây chuẩn bị oanh tạc địch quân.

Trên tường thành, địa tinh phụ trách tuần đêm đã bị hai nhóm thành viên Tư Lược đoàn huyết tẩy hết ở cửa đông lẫn cửa tây. Dựa theo kế hoạch, vì tránh để khi vào thành mà hít phải khói độc, bọn người Diệp Phong không có xông vào thành, mà ở lại dưới tường thành, tìm những nơi có lợi mà chiếm giữ, để ngăn chặn những địa tinh đang tiến tới, và chờ đợi thời cơ để phóng pháo đạn độc khí, bức địa tinh trong thành phải đầu hàng!

Lạp Phỉ Nhĩ, Ba Nhĩ cùng tinh linh trung đội bay lên cao khỏi phạm vi xạ trình của đị tinh hỏa khí. Nhằm vào đám địa tinh tụ tập lại một chổ mà triển khai ném tạc đạn liên tục. Tạc đạn đã làm đám địa tinh phía dưới cực độ hoảng sợ, cũng không hiểu rõ vì sao lại có thể dùng tay để ném!

“Uy, bộ đội ở dưới tường thành, các ngươi là ai, tại sao lại tấn công thành này?” Kì Sa thành chủ đang đứng giữa bốn gã địa tinh cầm thiết thuẫn để hộ vệ, dẫn thành viên hỏa tinh đại độ còn lại tới phía tây, nhìn dưới tường thành là những chủng tộc khác nhau, liền nghĩ tới phong ba do dị tộc gây ra, miệng lên tiếng hỏi để xác minh.

“Lão tử chính là dị tộc mà bọn ngươi muốn tìm đây. Hôm nay tất cả địa tinh trong thành, toàn bộ phải làm nô lệ cho chúng ta. Không muốn chết thì mau đầu hàng, nếu không bọn ngươi nhất định sẽ hối hận!” Khải Đặc thu hồi ma sủng, mặc trọng kỵ khải giáp vào, không để ý đến đám địa tinh hỏa thương đang xạ kích, nghe tiếng của Kì Sa, liền hét to huy trương thanh thế để dụ hàng.

“Ha ha ha, đùa a, thật sự nói đùa. Chỉ bằng mấy trăm dị tộc các ngươi, lại muốn địa tinh trong toàn thành này đầu hàng à? Thật không biết tốt xấu!” Kì Sa nghe lời đó tưởng như là lời giễu cợt bình thường, khinh thường cười to, rồi đối địa tinh xung quanh quát: “Mọi người nghe đây, địch nhân này chính là dị tộc mà một khoảng thời gian trước đây quốc vương trao thưởng cho ai tìm thấy. Bắt được bọn chúng thì chúng ta sẽ có một trăm vạn kim tệ tiền thưởng đó. Mau xông lên!!”

“Vì tiền thưởng, mọi người cùng tiến lên xử lý đám hỗn đản này. Tiền thưởng sẽ chia đều…..”

Địa tinh phát hiện địch quân quanh mình là dị tộc, đã hiểu rõ đôi chúng, lại thêm địch quân khẳng định, tâm bắt đầu động. Kì Sa vừa nói với chúng, bọn chúng lập tức điên cuồng hướng về phía thành viên Tư Lược đoàn mà tiến lên.

“Mẹ nó, tên địa tinh kia thật con mẹ nói biết lợi dụng lòng dân!” Diệp Phong khinh thường Kì Sa khích động địa tinh liều mạng, rồi hướng lên không trung phát thêm một tín hiệu nữa, đồng thời ra lệnh cho thành viên Tư Lược đoàn xông tới địa tinh đang điên cuồng khai thương ( nổ súng) mà triển khai kịch đấu.

Hắc hắc, lần này chỉ cần có thể tiêu diệt dị tộc, một trăm vạn kim tệ tiền thưởng, tất cả là của ta. Kì Sa nhìn một lượng lớn địa tinh điên cuồng vừa khai thương vừa xông lên, không có để hỏa thương đại đội của mình tham gia, chỉ để bọn chúng đứng tại chỗ mà khai thương, trong đầu có ý nghĩ xấu xa, muốn độc chiếm tiền thưởng.

Song, khi Tư Lược đoàn oanh tạc độc khí pháo đạn vào trong thành, có mấy tên gần chỗ hắn đã ngã xuống, làm hắn thấy từng đám từng đám địa tinh bị độc chết. Phía sau trong thành có nhiều những vùng khói độc lan rộng ra. Cư dân địa tinh toàn bộ kinh hô chạy tới bên này để tránh. Hắn liền trợn mắt, không thể nghĩ ra khói của pháo đạn, sau khi địa tinh hít vào rất nhanh trúng độc bỏ mình!

“Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, mau ra khỏi thành đi, trong thành nơi nơi đều là khói độc, nếu không mọi người sẽ hít phải độc khí mà chết!”

“Ô ô ô.. thành chủ đại nhân cứu cứu chúng ta….. chúng ta không muốn chết đâu…...”

Bọn địa tinh cậy manh hiếp yếu, nhát gan sợ chết hoàn toàn bị khói độc của pháo đạn làm cho hồn bay phách tán. Một đám vừa gào khóc vừa chạy trốn ra khỏi cửa đông và cửa tay. Cửa phía tây bên này địa tinh thấy Kì Sa, toàn bộ mà hướng về phía hắn gào khóc!

Bọn người Diệp Phong cùng với thành viên Tư Lược đoàn ở phía đông mắt thấy độc khí pháo đạn đã được bắn vào trong thành, làm toàn bộ địa tinh chạy toán loạn, liền lập tức thối lui ra ngoài, chặn cửa thành lại, không cho địa tinh chạy thoát.

Thành tường thành Ba Khắc Định cao gần mười thước, cửa thành bị chặn, bọn địa tinh vừa nhỏ vừa với thể chất bạc nhược, không có đường chạy trốn, nhất thời xuất hiện khủng hoảng lớn hơn. Nhìn khói độc sắp thổi tới đây, toàn bộ đều kinh hoảng kêu loạn, một ít nhát gan còn tè ra cả quần.

“Cái này, cái này, làm sao giải quyết bây giờ, làm sao đây….. “ Kì Sa thành chủ thấy khói ở phía sau đã gần kề, cùng với việc dị tộc đã chặn cửa, biết rõ không có khả năng đột phá khỏi địch quân đang chặn đường để tránh khói độc, miệng lẩm bẩm không ngừng, chẳng biết nên thế nào mới tốt.

Diệp Phong đứng ở ngoài thành quan sát tình hình bên trong, trong lòng đắc ý cười ha ha, miệng chánh sắc quát: “Địa tinh trong thành nghe đây, lập tức bỏ vũ khí xuống, rồi thành thật ra khỏi thành đầu hàng, ta có thể tha chết cho bọn ngươi. Nếu không độc khí pháo đạn sẽ bắn tới chỗ của bọn ngươi ngay lập tức!”

“Ra khỏi thành đầu hàng không bị chết?!”

Phần đông địa tinh sợ chết vừa nghe âm thanh của Diệp Phong, quay đầu lại thì thấy độc khí càng lúc càng gần, liền ném vũ khí xuống, kinh hãi nhìn thành viên Tư Lược đoàn ngoài thành, bắt đầu đi ra khỏi thành. Kì Sa còn sợ chết hơn, thấy tình hình như vậy, cũng để hỏa thương đại độ ném hỏa khí, rồi ra khỏi thành đầu hàng, để tránh bị độc chết!

Trải qua trận pháo kích và độc sát, cửa phía tây chỉ còn lại không đến năm ngàn địa tinh. Diệp Phong mắt thấy bọn chúng ra khỏi thành, liền lấy từ không gian giới chỉ một lượng lớn dây trói, bảo thành viên Tư Lược đoàn trói một lần mười mấy tên một chỗ. Chúng địa tinh thấy thành viên Tư Lược đoàn không có tấn công bọn họ, trong lòng yên tâm, đối với việc bị thành viên Tư Lược đoàn trói lại, không có một chút phản kháng.

Cùng lúc đó, ở cửa đông, bọn địa tinh may mắn chạy thoát khỏi pháo kích và độc sát cũng được khoảng sáu ngàn tên, bất đắc dĩ bị bắt buộc, bỏ vũ khí xuống, yên phận ra khỏi thành đầu hàng thành viên Tư Lược đoàn, rồi bị trói thành nhiều nhóm.

“Vị địa tinh tiên sinh này tựa hồ vừa mới rất đắc ý lắm đây?” Diệp Phong bắn hai đạo chỉ kình lên trời ra hiệu co hỏa pháo bộ đội đình chỉ pháo kích, ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, đi tới phía trước Kì Sa đang bị trói, mỉm cười hỏi một câu bất thiện ý.

“A, cái này, cái này….. “ Kì Sa khẩn trương nhìn Diệp Phong, lắp ba lắp búng chẳng biết nên nói cái gì mới tốt đây, thân hình khô gầy nhỏ thó bắt đầu run rẩy, lo sợ đối phương giết mình.

“Ha ha, yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật mà nghe lời, ta sẽ không giết ngươi.” Tên thành chủ này còn có điểm để dùng, Diệp Phong dĩ nhiên không giết hắn. Nhìn hình dáng sợ hãi của hắn, sắc mặt Diệp Phong liền đổi thành vui vẻ, rồi gọi Lạp Phỉ Nhĩ từ trên không xuống để hỏi thăm tình hình bên cửa đông. Diệp Phong biết được hết thảy đều thuận lợi, ra hiệu cho thành viên Tư Lược đoàn nhanh chóng chuẩn bị, rồi vào thành thu thập chiến lợi phẩm!

## 120. Chương 120 - Thiên Vũ Cử Động, Nhất Nam Ngũ Nữ Liễu Tâm Nguyện.

“Ừm, tốt, thật là ngon, Nhi Sảng Đề Thần phải không? Cách Thụy, sáng kiến về sanh ý này của ngươi rất là hay. Sau này, mỗi sáng cứ phát cho mỗi người cái thứ Đề Thần này để cho tỉnh táo. Mẹ nó, như vậy thì thành viên của Tư Lược Đoàn chúng ta sẽ có thể thức đêm nhiều hơn rồi!”

Sáng sớm, tại bí mật trú địa ở Vọng Triều sơn, cầm thú nam tước đang ngồi trên bảo tọa dành cho đoàn trưởng ở trong công chúng đại sảnh, tay trái thì ôm đùi của đông phương mỹ nhân Mộng Hinh, còn tay phải thì đang ôm nữ vương lão bà, thưởng thức từng muỗng cháo Thanh Sảng do đích tay nàng đút cho, rồi lên tiếng khích lệ sáng kiến mới của hương kì ải nhân Cách Thụy.

“Đúng vậy, đúng vậy! Tư Lược đoàn của chúng ta từ lúc thành lập cho đến nay, có một nửa là hành động vào ban đêm rồi. Phải chi Cách Thụy ngươi đến sớm một chút, thì chúng ta sau mỗi lần trở về đã không phải vừa ăn sáng vừa ngủ gật rồi.” Lôi Nặc, Ai Đức, La Phi vừa ôm nồi cháo vừa ăn, xì xà xì xụp húp mạnh vài hơi, đồng thời, sau khi nghe xong lời của đoàn trưởng đại nhân thì đều lên tiếng phụ họa theo.

“Khà khà, chỉ cần các vị đại gia vui lòng, vậy thì sau này ta sẽ dựa vào phương cách này mà đem nó pha lẫn vào thực vật mỗi khi nấu nướng.” Hương kì ải nhân Cách Thụy được khen ngợi mà trong lòng lấy làm đắc ý. Là một trù sư (đầu bếp), Cách Thụy đương nhiên là thích thú được nhìn thấy những người khác biết thưởng thức thực vật do mình chế biến ra.

nl.Đêm qua, tại Ba Khắc Địch thành, Tư Lược đoàn đã bắt được hơn một vạn người địa tinh, và đã áp giải bọn họ về nhốt ở bí mật trú địa tại sơn mạch Mạt Lạp Đặc, do hỏa thương đại đội phụ trách canh phòng.

Kim tệ và địa tinh Trữ Súc Tạp (tiền giấy thông thành ở địa tinh) của Ba Khắc Địch thành cộng lại tuy chỉ có từ chín mươi đến một vạn, nhưng địa tinh Trữ Súc Tạp ở nam bắc đại lục không dùng được, còn những thứ khác như là hỏa thương hỏa pháo, cùng với hỏa khí, cương thiết chiến xa và vọng viễn kính đều từ những linh kiện rất tốt, thêm vào những bản phúc thảo về chúng, tất cả đều có giá trị cực kỳ trọng yếu đối với Tư Lược đoàn. Lần này có thể nói là lưu manh đoàn trưởng đã thu hoạch rất lớn.kien

Những tên địa tinh bị bắt ấy, đối với việc Tư Lược đoàn cải thiện lại những sản phẩm do chính người địa tinh làm ra như là đặc chế tạc đạn, độc khí pháo đạn, vân vân, thì cảm thấy rất buồn bực. Họ không thể ngờ được là đám người dị tộc này lại thông minh đến thế, có thể đem những sản phẩm của chúng mà cải thiện lại khiến cho chúng trở nên càng lợi hại hơn. Nhưng điều châm biếm ở đây chính là việc đám người dị tộc này lại dùng chính những thứ này để đi đối phó với người địa tinh bọn chúng.

Vì đêm qua Phỉ Phỉ và Liên Na thấy tình lang chưa trở về nên lo lắng, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Sáng nay trời vừa hừng sáng liền vội chạy đến bí mật trú địa tại Vọng Triều sơn, chính mắt trông thấy tình lang đã trở về thì mới yên tâm.

“Hắc hắc, Lộ Lộ mau đi múc thêm một chén cháo cho thiếu gia nào. Có nữ vương lão bà đút cho ta, thật là khoan khoái a!” Diệp Phong hưởng thụ sự phục vụ của Liên Na mà trong lòng tràn ngập khoái ý của một kẻ chinh phục. Hắn nhìn thấy cháo trong chén sắp hết nên kêu Lộ Lộ múc thêm.

“Chàng thật là hợm hĩnh a!” Liên Na ngồi trên đùi phải của Diệp Phong, nhìn Lộ Lộ đón lấy chén cháo để đi múc thêm, liếc hắn một cái, rồi nhẹ giọng hờn trách. Lúc này Mộng Hinh cũng đang ngồi ở trên đùi bên trái của hắn, nàng ghen tuông thò tay ra sau nhéo một cái vào lưng hắn.

“Ai bảo ta có nhiều lão bà tốt như vậy làm chi chứ!” Diệp đại sắc lang lại nhởn nhơ đắc ý, nở nụ cười vô sỉ mà nói với hai nàng. Hai tay ôm chặt lấy Mộng Hinh và Liên Na, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng và ướt át của hai nàng. Hắn đang định nói tiếp thì chợt thấy Lạc Khắc tể tướng vội vã bước ra từ Truyền Tống Trân lớn tiếng bảo: “Quai tôn, quai tôn, Cát Lôi Tư nguyên soái vừa truyền tín điểu đến, nói rằng Thiên Vũ đế quốc lại phái năm cánh quân đang trực chỉ hướng tây bắc mà tiến đến. Theo dự đoán thì tám ngày sau sẽ có thể đến được Tây Bắc tỉnh.”

“Thiên Vũ đế quốc lại tấn công sao? Lôi Ân, chúng ta làm sao bây giờ?” Liên Na nữ vương nghe được lời báo của Lạc Khắc thì ưu lự nhíu đôi mày ngài, rồi quay sang tình lang hỏi ý kiến.

Còn có tám ngày, hừ, như vậy cũng đủ rồi…....Diệp Phong thầm nhủ trong lòng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của nữ vương lão bà, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt của nàng, rồi ôn nhu nói: “Không cần lo lắng, việc Thiên Vũ đế quốc tái cử quân tấn công đã nằm trong dự liệu của ta. Nếu lần này bọn chúng chỉ cử năm cánh quân đến xâm phạm, thì ta chắc chắn sẽ khiến bọn chúng thất bại trắng tay không đào tẩu được.”

“Chàng chuẩn bị đối phó với bọn chúng như thế nào?” Liên Na nhìn thấy tình lang tràn trề lòng tin và lộ ra vẻ ôn nhu dịu dàng như thế thì cũng yên tâm lại, chỉ tò mò cất tiếng hỏi hắn.

“Hắc hắc, đương nhiên là sẽ dùng tới kế hoạch mà bọn chúng không thể nào ngờ tới được…..…..” Diệp Phong nhìn dáng vẻ tò mò của mọi người, liền cười lạnh một tiếng rồi nói ra kế hoạch của mình.

“Ha ha ha, lão đại, chiêu này của người sẽ làm mất thể diện lắm đây.” Ai Đức nghe xong kế hoạch của Diệp Phong, gã liên tưởng tới tình cảnh khi tiến hành kế hoạch đó mà lớn tiếng cười to với Diệp Phong.

“Mẹ ngươi cái tên mập này, hai nước giao tranh cần mẹ gì phải giữ thể diện? Chỉ cần đạt được thắng lợi, vậy thì có mất thể diện hay không lão tử cũng bất cần. Miễn sao tiêu diệt được địch quân, và khiến cho chúng ta trở nên binh cường mã tráng là được.” Diệp Phong sẳng giọng, trừng mắt mắng Ai Đức.

“Trong chiến tranh mà sử dụng đến mưu kế thì chẳng có gì là tổn hao âm đức cả, nhưng chàng mở miệng ra nói chuyện có thể đàng hoàng hơn được không?” Tĩnh Hương đang đứng sau lưng của Diệp Phong, đưa tay đấm hắn một cái rồi thốt lên như thế.

“Hắc hắc, mỹ nhân của ta, cần gì phải kiêng kỵ nhiều như thế chứ, ta phải ăn nói như thế thì mới cảm thấy thống khoái. Lẽ nào nàng nhẫn tâm bắt ta phải khoác lên cái bộ dạng quân tử đạo mạo rắm thối đó thì mới được hay sao?” Diệp Phong cười hắc hắc mấy tiếng, rồi vươn tay ôm lấy Tĩnh Hương đặt lên đùi mình thay vào chỗ của Liên Na lúc nãy.

“Ài, thiếp thật là hết cách với chàng!” Tĩnh Hương dở khóc dở cười nhìn nam nhân đã khiến nàng mê luyến sâu đậm này, rồi dí ngón tay ngọc vào trán hắn, nói.

“Quai tôn, kế hoạch đêm qua của các ngươi đến địa tinh đại lục bắt nô lệ thế nào rồi?” Lạc Khắc tể tướng nhìn Diệp Phong rồi hỏi đến vấn đề thứ hai đã khiến lão phải đến bí mật trú địa. Đêm qua lão đã biết việc Diệp Phong đi bắt địa tinh.

“Khà khà, bổn thiên tài đích thân xuất mã, thì cái đám địa tinh nhỏ nhoi đó khó thoát được pháp võng…..…..” Diệp Phong đắc ý cười lớn, lời này của hắn mang nhiều ý tứ, chỉ thấy đám Lộ Lộ sáu người cũng đều phát ra tràng cười thánh thót.

Lạc Khắc biết kế hoạch thành công thì yên tâm không hỏi gì nữa, chỉ nhìn quai tôn và những nàng cháu dâu sẽ cho ra những người nối dõi tông đường cho Pháp Lôi Nhĩ gia tộc, trong lòng cảm thấy rất hoan hỷ. Giờ đây toàn thể Mạt La đế quốc đã bí mật nằm trong sự khống chế của Pháp Lôi Nhĩ gia tộc, lão không còn phiền não về những chuyện tranh quyền đoạt lợi nữa, nên điều mà lão khát khao nhất trong lúc này chính là được bế cháu chắt, càng nhiều càng tốt.

Thân là thần tử, mỗi lần gặp Liên Na nữ vương thì Lạc Khắc đều phải thi lễ thỉnh an với nàng, nhưng vì Liên Na đã trở thành nữ nhân của Diệp Phong, nên điều này khiến cho nàng cảm thấy bất an, vì vậy mà đề nghị với Lạc Khắc là những lúc nào không có mặt người ngoài thì không cần phải đa lễ. Vì thế mà lúc này Lạc Khắc không cần thi lễ với Liên Na, nếu không thì thật là bất kính.

“Lão đầu tử, thời gian gần đây, quốc gia liên tiếp gặp nhiều tao ngộ kịch biến, khẳng định là lòng dân rất bất an. Người nên tìm biện pháp để ổn định lòng dân, tốt nhất là thừa dịp Liên Na đăng cơ mà thực thi càng nhiều việc thiện càng tốt, giúp Liên Na mua chuộc lòng dân!” Diệp Phong trái ôm phải ấp hai nàng Mộng Hinh và Tĩnh Hương, thần tình rất vui vẻ, quay sang đề nghị với Lạc Khắc.

“Ừm, có đạo lý! Trong nước gặp nhiều phen biến động, chúng ta quả thật cũng rất nên củng cố lòng dân. Chúng ta có thể sử dụng chính sách giảm thấp các loại thế má, như vậy sẽ khiến cho bách tính cực kỳ cao hứng. Việc này không nên chậm trễ, để ta lập tức đi lo ngay.” Lạc Khắc nghe lời kiến nghị của Diệp Phong, thấy rất hữu ý, nên cao hứng gật đầu đáp lại. Sau đó, Diệp Phong và Liên Na nói thêm vài câu rồi cũng thông qua Truyền Tống Trận mà rời khỏi Vọng Triều sơn.

Lão nhân Lạc Khắc này từ khi tôn nhi của lão lấy được nữ vương bệ hạ vào tay, liền trở nên rộng lượng hơn và không còn tham lam ích kỷ như trước nữa. Dù sao thì toàn quốc hiện nay đều đã nằm trong tay của Pháp Lôi Nhĩ gia tộc bọn họ, tất nhiên là điều này đã khiến lão rất thỏa mãn. Vì vậy, việc quan trọng nhất giờ đây là có thể bảo trì được quốc gia bình an.

nl.Sau khi tể tướng đại nhân rời đi rồi, đợi dùng xong bữa sáng, Phỉ Phỉ đại tiểu thư cũng vì sợ phụ thân sẽ đến tìm mình, nên cũng đành bịn rịn chia tay tình nhân. Diệp Phong đi một vòng xem xét tình hình chúng thành viên nghỉ ngơi xong, lúc này chỉ còn lại ngũ nữ ở bên mình, trong đầu liền nảy ra một chủ ý xấu. Hắn ra lệnh cho bọn Khải Đặc ba người dùng buổi chiều rảnh rỗi này mà đi giáo huấn cho đám người địa tinh mới bị bắt biết làm sao để phục tùng bọn họ, và làm bản thống kê về tất cả bản lãnh chức nghiệp của người địa tinh. Xong xuôi đâu đó hắn mới cùng ngũ nữ tiến vào ngọa thất của mình.kien

“Lão công, chàng cả đêm không ngủ, còn kéo chúng ta vào đây làm chi?” Năm nàng giai nhân sau khi vào đến ngọa thất thì kẻ đứng người ngồi, dù tư thế có không đồng nhất, nhưng đều có bộ dạng rất ưu mỹ. Người vừa lên tiếng hỏi chính là mỹ nhân đang ngồi trên ghế, Mộng Hinh.

“Hắc hắc, hôm nay ta có sự tình trọng yếu để hỏi các nàng. Lại đây nào, ba vị lão bà của ta, đến đây ngồi đi.” Diệp Phong cười hắc hắc mấy tiếng, rồi ghé tai nói nhỏ với Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi vài câu, khiến cho ba nàng Tĩnh Hương, Mộng Hinh, và Liên Na rất tò mò, chỉ đành bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Hừ, làm ra vẻ thần bí thế này, rốt cuộc là có việc gì, chàng mau hỏi đi, rồi sau đó còn mau đi ngủ.” Tĩnh Hương và Liên Na trước sau lên tiếng nhắc nhở tình lang, chỉ muốn hắn sớm đi nghỉ ngơi.

“Khụ khu, được rồi, giờ ta hỏi đây!” Diệp Phong chính sắc nhìn tam nữ bên cạnh đầy thâm tình, rồi hỏi: “Các nàng yêu ta chứ?”

“Thật là bệnh mà! Chàng không có việc gì sao mà lại đi hỏi nhảm nhí cái gì thế? Thiếp yêu chàng, thích chàng, chẳng lẽ chàng không nhìn ra được điều đó hay sao?” Tĩnh Hương, Liên Na, và Mộng Hinh tam nữ nghe Diệp Phong hỏi thế thì đều lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, khẽ khàng trách hắn hỏi lời dư thừa.

“Hắc hắc, nếu các nàng đều yêu ta, vậy có phải là cũng nên thể lượng một chút, đồng ý để cho ta chính thức được cùng lúc hoan ái với các nàng chứ?” Diệp Phong cười hì hì, âu yếm nhìn tam nữ mà thốt ra lời tận đáy lòng.

“A! Chàng…..…..thật là một con tử quỷ mà, khi không lại muốn…..…..Thiếp thấy chàng phải nên tự tu tỉnh lại đi!” Liên Na nhìn thần sắc cười hề hề của tình lang, cảm thấy vừa giận vừa thẹn, lập tức đứng dậy định đánh cho hắn vài cái. Cả Tĩnh Hương và Mộng Hinh cũng thẹn thùng liếc xéo hắn một cái.

“Mặc kệ thế nào, hôm nay ta nhất định phải cùng lúc chiếm hữu được các nàng thì mới thôi à!” Diệp Phong cười hề hề, khẽ quát nhẹ một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, rồi phất tay một cái, liền điểm ngay vào huyệt đạo của Liên Na và Mộng Hinh, đồng thời cũng đè ngay Tĩnh Hương xuống giường, áp sát trên người nàng và đưa tay xoa nắn đồi ngực kiêu hãnh của nàng.

“Lôi Ân, chàng không được làm càn, nếu không, thiếp sẽ tức giận đấy!” Tĩnh Hương lần đầu bị tình lang âu yếm ở trước mặt tứ nữ, nên mặt ngọc đỏ bừng, khẽ vặn vẹo tấm thân mềm mại rồi trừng mắt giận dỗi nói với Diệp Phong.

“Không được, ta đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay các nàng nhất định phải cùng đồng sàng và để cho ta chiếm hữu cả năm người mới được a!” Diệp Phong vẫn mạnh bạo xoa nắn đồi ngực của nàng, nhìn biểu thái trừng mắt đầy bá đạo của nàng, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, khẽ tách đôi hàm răng đều đặn và quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng, khiến cho nàng chỉ biết vung tay đánh vài cái vào ngực hắn, rồi thì sau đó chỉ còn ngượng ngùng phát ra những tiếng rên khe khẽ, căn bản là không thể nào thoát khỏi ma trảo của hắn.

Lúc này, mỹ nhân mặc xiêm y màu đen là Liên Na, còn Mộng Hinh thì mặc bộ y phục màu hồng phấn. Cả hai nhìn hình dáng Tĩnh Hương bị xâm phạm, nghĩ đến ý nghĩ hoang đường cực độ của tình lang mà thập phần xấu hổ. Vừa định mở miệng nói gì thì đã bị Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi cùng bước đến đẩy các nàng nằm lăn xuống giường, sau đó lại giúp các nàng nhanh chóng thoát y.

“Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, các người tại sao cũng điên theo Lôi Ân thế? Mau dừng tay!” Liên Na và Mộng Hinh bị hành động của Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi dọa khiếp, nhưng không thể cử động được, chỉ đành trơ mắt ra nhìn bọn họ dần dần cởi hết y phục của mình ra, nhất thời ngượng ngùng pha lẫn giận dỗi.

“Không được đâu, thiếu gia đã phân phó rồi, nên muội nhất định phải nghe theo. Dù sao thì mọi người cũng đều là nữ nhân của thiếu gia mà, các người không cần phải mắc cỡ, chẳng phải chúng ta đã từng tắm chung và đã nhìn thấy hết tất cả rồi sao?” Nguyệt Nhi mỉm cười đầy vũ mỵ với Liên Na và Mộng Hinh, thấy Mộng Hinh mở miệng muốn nói liền vội cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào xinh xắn của nàng.

Nguyệt Nhi và Lộ Lộ trong lúc bầu bạn với thiếu gia, vẫn thường âu yếm hôn hít lẫn nhau để tránh cho đối phương trông thấy thiếu gia sủng hạnh mình mà cảm thấy khó chịu trong lòng, càng làm tăng thêm niềm lạc thú ở trong phòng the.

Người đầu tiên bị Diệp Phong cùng với Lộ Lộ và Nguyệt Nhi hý lộng là Phỉ Phỉ. Dưới sự khích lệ của Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, Phỉ Phỉ vẫn thường nhiệt liệt tham gia với họ. Trong những lúc ấy, tam nữ thường bày ra các tư thế mê người ở trên giường để chờ Diệp Phong sủng hạnh, khiến cho hắn càng ngày càng ao ước sẽ có dịp cùng với sáu mỹ nhân hoan ái cùng một lúc, có như thế thì hắn mới đạt được khoái cảm cao nhất của một kẻ chinh phục.

Là nam nhân có thể hưởng thụ hoan lạc đến dường này, nhất định là sung sướng đến tiêu hồn. Đương nhiên, người đó cũng phải có bản lãnh để thỏa mãn nữ nhân mới được. Tên Diệp Phong này, do tuổi còn trẻ nên trể trạng không cần nói đến, chỉ là gần đây hắn học được bí pháp để tráng dương ở trong bảo điển, có thể thu phát tùy tâm, vì vậy, thời khắc để cho hắn đại triển thần oai rốt cuộc cũng đã đến.

Tĩnh Hương liếc mắt nhìn Lộ Lộ tứ nữ ở kế bên, chiếc lưỡi nhỏ ở trong miệng bị Diệp Phong quấn chặt lấy, đồi ngực kiêu hãnh thì bị đôi tay hắn xoa nắn liên hồi, khiến cho nàng có một loại cảm giác ngượng ngùng và kích thích mà trước nay chưa từng có, không ngừng xâm nhập vào từng giây thần kinh và thân thể mềm mại của nàng. Nàng vốn đã quen với sự sủng hạnh của Diệp Phong, giờ đây thân thể của nàng bắt đầu sinh ra phản ứng mãnh liệt, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Lúc này Diệp Phong vẫn ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Tĩnh Hương, miệng thì nhấm nháp thưởng thức nụ hôn ngọt ngào của nàng, khiến cho khoái cảm không ngừng dâng lên. Mắt nhìn thấy phản ứng của nàng, gương mặt lập tức lộ ra nụ cười xấu xa, tay phải chậm rãi luồn vào xiêm y rồi vuốt nhẹ theo chiếc đùi mỹ miều bóng loáng, rồi dừng lại tại nơi cấm địa thần bí. Hắn lập tức dùng đến kỹ xảo để hý lộng nhụy hoa xinh xắn, đồng thời cũng khêu lên dục hỏa của mỹ nhân, khiến cho hơi thở của nàng càng dồn dập, đồi ngực không ngừng phập phồng lên xuống, mang lại cho hắn một loại nhục cảm rất thoải mái.

Lúc này Lộ Lộ với bộ y phục màu tím trên người, còn Nguyệt Nhi thì mặc bộ xiêm y màu lam, sau khi cởi bỏ hết y phục của Liên Na và Mộng Hinh, chỉ chừa lại chiếc yếm nhỏ và quần lót là hai tuyến phòng ngự cuối cùng để lại cho thiếu gia. Bọn họ nhìn hai tấm thân mỹ miều, rồi cúi đầu xuống say đắm hôn hai nàng, muốn cho hai nàng không nén được dục hỏa mà không thể cự tuyệt sự sủng hạnh của thiếu gia.

Diệp Phong ôn nhu nhìn Lộ Lộ và Nguyệt Nhi, thầm lấy làm hoan hỷ trong lòng vì có được hai tỳ nữ vừa hiểu ý người lại vừa biết chiều chuộng hắn như vậy. Hắn ngẩng đầu lên thôi không hôn Tĩnh Hương nữa, đưa tay nâng đôi chân mỹ miều của nàng lên, rồi kéo chiếc quần lót của nàng xuống, để lộ ra cảnh sắc tuyệt vời ngay trước mắt. Diệp Phong không để cho nàng có thời gian từ chối hắn, vội nhanh chóng tự thoát y, rồi tách đôi chân trắng nõn ra, áp sát tiểu bảo bối công nhập vào vùng cấm địa thần bí, điên cuồng xung kích, khiến cho mỹ nhân hoàn toàn rơi vào vòng đắm đuối, liên tiếp đuợc đưa lên dục tiên chi cảnh.

Giải quyết Tĩnh Hương xong, Diệp đại sắc lang vươn tay kéo Mộng Hinh lúc này đang bị Nguyệt Nhi khêu dậy dục hỏa đến không chịu nổi đến gần mình. Sau khi giải khai huyệt đạo cho nàng, hắn liền ép nàng quỳ xuống giường, rồi đưa tay cởi chiếc quần lót ra, khẽ nâng đôi mông tròn trịa hướng lên cao một chút, rồi từ phía sau vừa vuốt ve ngọc đồn trơn bóng, vừa mãnh liệt tấn công vào cấm địa mê ly kia. Cho đến khi Mộng Hinh chịu không được nữa, buộc phải cầu hắn buông tha thì Diệp Phong mới chịu rời nàng ra. Xong lại giải khai huyệt đạo cho Liên Na, trong cảm giác của một kẻ chiến thắng, hắn áp lên tấm thân mềm mại rồi đặt hai chân của nàng gác lên vai mình, sau đó nhìn vẻ mặt khát khao dục vọng của nàng mà cảm thấy khoái trá, đến lúc đó hắn mới xốc lên tấn công nàng.

Cuối cùng, ngũ nữ cũng không làm sao thoát được ma trảo của Diệp Phong, toàn bộ năm người đều bị hắn sắp đặt ở trên giường, bày ra các tư thế cực kỳ khêu gợi, rồi từng người, từng người chờ hắn đến sủng hạnh.

## 121. Chương 121 - Độc Kế，ma Tộc Dư Nghiệt，đông Bắc Cầu Viên

Đại quân xuất chinh, nhân lực và lương thực nước uống có quan hệ mật thiết nhất. Nước sạch có thể mang theo, nhưng hành quân trên đường quan trọng nhất là nguồn nước sạch, để có thể cung cấp cho con người và thú vật dùng.

Sông Khố Địch Á, nằm biên cảnh không người của tỉnh tây bắc Mạt La đế quốc và Thiên Vũ đế quốc, là nơi cung cấp nước sạch duy nhất.

Lúc hoàng hôn, bầu trời đỏ như máu, nhị hoàng tử Thiên Vũ đế quốc Tây La – Cách Nhĩ Cáp Đặc, suất lĩnh đại quân đóng quân cách ba dặm về phía tây sông Khố Địch Á, ngước nhìn đỉnh của doanh trướng, thật là hùng vĩ to lớn, giống như một doanh trướng cỡ lớn như thành thị!

“Hoàng tử điện hạ, chúng ta bây giờ cách tỉnh tây bắc của Mạt La không đến một ngày lộ trình, vậy ngày mai có định tiến hành tấn công không?” Ở trong doanh trướng chỉ huy, năm vị tướng quân của đệ nhất đệ ngũ quân đoàn hướng Tây La hoàng tử mà thỉnh ý.

Ngồi ở phía sau bàn, lục phát ( tóc màu xanh lá) mĩ nam Tây La mặc một bộ trường y ( y phục dài), đang quan sát bản đồ trên bàn, chánh sắc nói: “Việc chia binh ra để tấn công là điều tất nhiên. Nhưng lần này chúng ta không đồng thời cùng lúc tấn công bốn tòa thành. Ngày mai ba quân đoàn đệ nhất đến đệ tam cùng ta đi tấn công Bố Cát thành, đệ tứ, đệ ngũ quân đoàn thì tấn công Khảm Đặc thành, ngốc thứu kỵ sĩ đoàn chia làm hai đạo, lo giám sát tình hình của hai nhánh quân này, nhằm tránh hỏa pháo bộ đội của tên Lôi Ân đánh lén. Lần này chúng ta cừ bình tĩnh mà tấn công, nhất định có khả năng lấy được tỉnh tây bắc của Mạt La!”

Không còn đại hoàng tử, nhị hoàng tử lần này rốt cuộc có thể thi thố tài trí. Nếu lần trước tấn công là do nhị hoàng tử lĩnh quân, chúng ta làm gì bị thảm bai như vậy. Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, bọn ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn!!! Năm vị tướng quân nghe Tây La hoàng tử nói xong, trong lòng vừa bội phục vừa tiếc nuối, đồng thời cũng nguyền rủa đầy ác tâm tên cầm thú nam tước đã hại chết một lượng lớn binh tướng của bọn chúng!

nl.Đại hoàng tử là người đầu tiên sẽ được kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tây La, tâm cơ thâm trầm cùng với tài trí hơn người, vì ngại thân phận và cá tính thù dai bá đạo của Bảo La, nên không dám hiển lộ năng lực. Y sợ Bảo La sẽ sanh tâm ác với y, mai này có đăng cơ cũng bị Bảo La làm phiền.kien

Ngôi vị hoàng đế hấp dẫn, không còn ai có thể cản trở, lại thêm Bảo La đã chết, quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế Thiên Vũ đế quốc đã thuộc về tay Tây La. Vị nhị hoàng tử này mặt ngoài đều để vẻ mặt bi thống vạn phần, nhưng đêm nào cũng không thể ngủ ngon vì thầm mừng rỡ!

Tại một tiểu thụ lâm ( rừng cây nhỏ) cách ba dặm về phía đông sông Khố Địch Á, Diệp đại đoàn trưởng đang cầm trong tay một địa tinh viễn vọng kính, dài khoảng bốn mươi phân ( 40cm), để quan sát nội tình trong quân doanh của Thiên Vũ đế quốc, trên mặt nở một nụ cười đắc ý.

Bên phải của hắn, là Cát Lôi Tư nguyên soái vẫn khiếp sợ như trước, nhìn nhìn địa tinh viễn vọng kính trong tay, cực độ không thể tưởng tượng được Diệp Phong từ nơi này mà có được nhiều sản phẩm của địa tinh như vậy, có thật là trùng hợp lấy từ trong một sơn động không? Có đá chết Cát Lôi Tư, gã cũng không tin!

Từ khi Lạc Khắc đã báo tin cho Diệp Phong, Thiên Vũ đế quốc bắt đầu rục rịch. Trải qua thời gian bảy ngày, những tên địa tinh nô lệ bị huấn luyện dưới sự chỉ đạo của bọn cao thủ dụng hình Khải Đặc, cực độ sợ hãi, không có chút nào dám phản kháng lại mệnh lệnh, rồi dưới sự chỉ đạo của Mạn Nỗ Ai Nhĩ và trung đội chú tạo, bắt đầu chế tạo hỏa thương, gia nông pháo, viễn vọng kính và các quân sự dụng phẩm khác cho Tư Lược đoàn.

Nói cho cùng, có một lại muốn hai. Diệp Phong từ lần đầu tiên cùng Lộ Lộ ngũ nữ đồng miên ( 1 vs 5) gần đây đều không để ngũ nữ có cơ hội ngủ một mình, tất cả đều ngủ chung với nhau. Thật sướng muốn chết đó.

Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na tam nữ mặc dù rất ngượng, muốn dừng cái loại hoang dâm này, nhưng Diệp Phong dùng cái khí bá đạo, làm cho các nàng phải phục tùng, không thể làm trái ý Diệp Phong. Lúc đầu bọn họ còn nổi giận với sự xử lý của Diệp Phong, tiếc là da mặt Diệp Phong dày, lại biết tam nữ yêu thương hắn, vẫn cứ mặt dày và không biết xấu hổ, dùng cứng để chọi cứng.

Nếu mà vì cái đó để mắng nhiếc Diệp Phong, làm một ồn ào một trận, tam nữ ai cũng thật sự không muốn như vậy, kết quả là phải bỏ cuộc vì tính khí của hắn. Mặc dù làm như vậy rất là ngượng, nhưng có thể hằng đêm cùng tình nhân sung sướng hoan ái, tam nữ cũng đều ước ao. Dù sao các nàng ai cũng không nghĩ tới việc độc chiếm một mình!

Có một vấn đề duy nhất đó là, giữa Tĩnh Hương và Mộng Hinh vẫn chưa hóa giải. Lúc nhị nữ đồng thời cùng tình lang hoan ái, đều cố ý tranh sủng. Tỷ như Diệp Phong đầu tiên làm ai, tiếp đó là ai, rồi cuối cùng để lại mầm móng ở ai, tất cả nhị nữ đều âm thầm tranh đấu. Kết quả là các nàng không những không thể phân cao tháp, chỉ làm cho Diệp đại sắc lang hàng đem phiêu phiêu sung sướng mà thôi!

Cũng chính từ đây, Diệp Phong và chư nữ đều không lường trước được có thể xem một vở kịch, mà đã bị chôn kín ở phía trong.

Lạc Khắc tể tướng theo lời đề nghị của đứa cháu, lấy danh nghĩa của Liên Na nữ vương, hạ lệnh giảm ba phần thuế cho tất cả các nơi trong cả nước. Sau đó sự tình này được Bát Quái giả ( chắc giống phóng viên) của Mạt La đế quốc truyền đi khắp nơi, khiến cho cư dân nhiệt liệt tán dương và hoan hô, ca tung liên tục Liên Na nữ vương!

Liên Na trong khi hạnh phúc, thì phát hiện đương kim thái hậu, Sa Nhã, cũng chính là mẫu hậu của nàng, cả ngày cứ đóng cửa tẩm cung không ra. Thân thể của bà vốn đã suy nhược, sức khỏe càng ngày càng kém đi, làm cho y sư trong cung đình cực độ lo lắng. Bọn họ liền bẩm báo với Liên Na rằng, nếu cứ kéo dài như vậy, sợ rằng thái hậu sẽ không thể sống lâu được.

Liên Na bây giờ chỉ có mẫu hậu là người thân duy nhất, nghe y sư báo như vậy, xuýt chút nữa là bất tỉnh. Nàng liền lập tức đi tìm Diệp Phong có chủ tâm và Tĩnh Hương để giúp nàng nghĩ biện pháp.

Tĩnh Hương không biết rõ vì sao thái hậu lại như thế. Nàng đoán rằng bởi vì thiếu sự quan tâm cho nên mới như vậy, liền đề nghị mọi người cùng nhau bồi tiếp thái hậu, để chia sẻ cho bà những niềm vui và hạnh phúc.

Diệp Phong thì biết rất rõ về trượng mẫu nương tương lai, cho rằng bà thông khổ cực độ tất nhiên vì cái vụ loạn luân vẫn còn trong tâm. Loại sự tình này hắn nhất thời không nghĩ ra được biện pháp để giải quyết, nên không có nói gì nhiều, cũng không nói rõ cho chư nữ biết tình trạng thật sự, để tránh làm cho Liên Na không còn mặt mũi gặp ai. Hắn chỉ đành đồng ý kế hoạch của Tĩnh Hương, để các nàng hiện không có việc gì nhiều cứ bồi tiếp thái hậu, rồi hy vọng sau này có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Nếu không, chỉ có thể hy vọng thời gian và hạnh phúc có thể làm cho thái hậu quên dần nỗi thương tâm vô hạn kia!

\*\*\*\*\*\*\*

“Lôi Ân đoàn trưởng, người dẫn ta đến quan sát doanh trại của địch quân, thế đã có kế sách nghênh địch chưa?” Cát Lôi Tư nhìn cầm thú nam tước trước mắt, người được nữ vương bệ hạ ra lệnh là người âm thầm chỉ huy tác chiến, trong lòng rất bội phục những loại chiến công cùng Tư Lược đoàn của hắn, miệng tò mò hỏi.

Giữa trưa hôm nay, Diệp Phong mang theo lệnh bài của Liên Na, thông qua Truyện Tống Trận đến Bố Cát thành nơi Các Lôi Tư đang đóng ở đó, rồi chuyển lời của nữ vương để hắn âm thầm làm chỉ huy. Sau đó dẫn Cát Lôi Tư nguyên soái một lòng trung thành với Mạt La đế quốc, đi một vòng tham quan Vọng Triều sơn, bí mật trú địa của Tư Lược đoàn, để gã kiến thức được một phần thực lực của Tư Lược đoàn. Cái này đã làm cho gã cực kỳ giật mình!

Rồi thì hai người thông qua Truyện Tống Trận do tinh linh trung đội để lại, đi đến tiểu thụ lâm, dùng địa tinh viễn vọng kính có lợi để quan sát tình hình quân doanh của địch ở phía tây!

nl.Diệp Phong nghe câu hỏi của Cát Lôi Tư, ngừng quan sát doanh trại của địch quân, rồi chỉ vào sông Khố Địch Á, mỉm cười: “Cát Lôi Tư nguyên soái, người nhìn sông Khố Địch Á đi. Nó sắp trở thành nguyên nhân trọng điểm của thảm bại lần này của Thiên Vũ đế quốc!”.kien

“Thiên Vũ đế quốc thảm bại? Lôi Ân đoàn trưởng đã có kế hoạch tác chiến rồi sao? Mau nói cho ta rõ đi!” Cát Lôi Tư không phải là một nam nhân thông minh, nghe Diệp Phong nói Thiên Vũ đế quốc lần này thảm bại, không muốn lãng phí thời gian để đoán, trực tiếp hỏi kế hoạch.

“Hắc hắc, gần chỗ này chỉ có một con sông Khố Địch Á này là nguồn cung cấp nước dùng. Quân đội địch quân lần trước lấy nước dùng từ đất của bọn họ. Bây giờ cũng đã tiến hành, cái con sông Khố Địch Á này đã bị ta cho người thả xuống một lượng độc dược mãn tính “Ba Khắc Li”. Trước đó ta chính mắt bọn chúng cho người đi lấy nước từ con sông này. Người nói xem bọn họ còn có phần thắng không?”

Diệp Phong đã sớm nghiên cứu địa hình và lộ tuyến hành quân của Thiên Vũ đế quốc. Ngày thứ hai sau khi Lạc Khắc báo cho hắn biết Thiên Vũ đế quốc đã động binh, thì hắn đã phái tinh linh trung đội, giám thị quân đội Thiên Vũ đế quốc. Buổi sáng hôm nay, cứ theo kế hoạc đã định, thả xuống sông Khố Địch Á một lượng lớn độc dược mãn tính.

Ba Khắc Li, một loại độc dược mãn tính không mùi không vị, người trúng độc ba ngày kế tiếp không có biểu hiện gì, tới ngày thứ tư độc mới bắt đầu bộc phát, làm cho choáng đầu hoa mắt, tứ chi vô lực, hai ngày tiếp theo không có dược liệu thì chắc chắn phải bỏ mạng, nhưng lại không có thể lây qua đường không khí.

Cát Lôi Tư vừa nghe Diệp Phong nói đã bỏ loại dược độc này xuống sông, hơn nữa quân địch cũng đã mới lấy nước, mặc dù biết rõ kế hoạch này hơi độc ác, nhưng hai quân giao phong thì ai có thể cố kỵ được, cho nên gã lập tức mừng rỡ cười lớn ha ha rồi nhìn Diệp Phong mà nói: “Lôi Ân đoàn trưởng, bội phục, bội phục. Kế hoạch này quả thật quá tuyệt vời. Với năng lực của ngài, ta nghĩ thật sự nên đem chức nguyên soái của ta nhường lại cho ngài, như vậy mới có thể ngài thống lãnh quân đội tốt hơn!”

Cát Lôi Tư cho tới bây giờ vẫn không nghĩ chính mình là người có khả năng thống lãnh quân đội cả nước. Có lẽ chức tướng quân mới thích hơp hơn, còn chức nguyên soái, gã thực sự không dám chắc chắn. Đối với việc nữ vương bệ hạ giao trọng trách như vậy cho gã, trong lòng gã rất cảm kích, cũng hiểu được nhiệm vụ rất nặng. Bởi vậy, gã nói những lời này với Diệp Phong, thì tất cả đều xuất phát từ nội tâm.

Diệp Phong là cao thủ nói dối, có thể nghe được Cát Lôi Tư mãnh hán này nói đều thật lòng. Bất quá hắn ngay cả ngôi vị quốc vương còn không có hứng thú nhiều, nói chi một chức quan vị nguyên soái này. Nghe Cát Lôi Tư nói, hắn liền lắc đầu nói khách sáo vài câu, rồi kể lần lượt các bước tiên hành theo kế hoạch.

“Ha ha ha, tốt, quá tốt. Lôi Ân đoàn trưởng, ta càng ngày càng bội phục ngài. Yên tâm, ta nhất định dựa theo kế hoạch của ngài mà thực hiện!” Có thể lợi dụng những ưu thể để đả kích địch nhân, Cát Lôi Tư trong lòng thầm mừng, cười to ha ha thật cao hứng.

Lúc trước ta tuyển chọn mãnh tướng này làm nguyên soái, thật con mẹ nói quá chính xác. Cái tên Cát Lôi Tư này tại quân đội không chỉ có uy tín phi phàm, hơn nữa còn tuyệt đối trung thành, cũng như dễ điều khiển….. Diệp Phong nhìn hình dạng cao hứng của Cát Lôi Tư, trong lòng rất là đắc ý, vừa định mở miệng nói gì, thì Tĩnh Hương đột nhiên từ Truyện Tống Trận cách đó không xa xuất hiện, lo lắng nói với hắn: “Lôi Ân, không tốt, hai vị tướng quân đóng tại tỉnh đông bắc ngăn chặn ma thú, đã báo lên trên để cầu viện. Bọn họ bị một lượng lớn dư nghiệt của Ma tộc tập kích. Tình hình rất là nguy cấp!”

“Một lượng lớn dư nghiệt Ma tộc?!” Diệp Phong bình tĩnh nhíu mày, Cát Lôi Tư thì giật mình nhìn về phía Tĩnh Hương, không thể hiểu được vì sao dư nghiệt Ma tột lại tấn công quân đội của nước mình.

Mẹ nó, khẳng định là cái con chó giáo hoàng của Hắc Ám giáo đình làm trò quỷ. Con mẹ nói đúng lúc thật, may mà lão tử tại đông bắc cũng có Truyện Tống Trận…...

Diệp Phong tâm trạng cũng giật mình, bất quá không có để lộ ra. Ngẫm lại, bên này cần hành động lập tức, đông bắc lại cầu viện, cực độ không vui mà thầm chửi một phên. Nhưng xét cho cùng, ở đây kế hoạch đã thành công được một nửa, rồi thì thay đổi kế hoạch một chút. Hắn dặn dò Cát Lôi Tư vài lời, rồi dẫn Tĩnh Hương và Cát Lôi Tư thông qua Truyện Tống Trận trở về trú địa bí mật. Hắn chuẩn bị để Cát Lôi Tư xuất quân y theo kế hoạch đã định mà hành động ở bên này, còn lại tự mình đi tìm Hắc Ám giáo hoàng để tính sổ!

## 122. Chương 122 - Lưu Manh Dữ Giáo Hoàng

Tuyết sơn Kì Khoa Đức, là ngọn núi cao nhất tại Mạt La đế quốc, nằm ở phía đông bắc tỉnh nam bộ, cao hơn sáu ngàn thước, tuyết phủ trắng xóa quanh năm trên đỉnh núi, gió thổi nghi ngút, rất có khí thế. Khu rừng phía bắc chính là Tinh Quang bình nguyên. Hiện nay là lần đầu tiên ma thú và quân đội Mạt La đế quốc phân chia ranh giới ở đây. Từ tuyết sơn kéo dài ra phía bắc toàn bộ bị ma thú chiếm giữ, quân đội Mạt La đế quốc thì lập phòng tuyến ở phía nam!

Tại địa phương có băng sương long ưng, thì bình thương đều sẽ có băng sương cự long. Bởi vì ở tuyết sơn Kì Khoa Đức có hơn vạn khí tức của băng sương long ưng, vô luận là ma thú hùng mãnh, hay quân đội Mạt La đế quốc, đều không dám tự xâm phạm phạm vi tuyết sơn!

Đêm, sao sáng đầy trời, những cơn gió nhẹ thổi mát, cách tuyết sơn Kì Khoa Đức mười dặm về phía đông, trong doanh trướng trung tâm tại phòng tuyến của Mạt La đệ thất quân đoàn, Kì Mễ - Khắc Đặc tướng quân, trung niên, tướng mạo bình thường, tóc đỏ, vừa nhìn thấy cầm thú nam tước cầm lệnh bài cũng nữ vương, trong lòng rất phẫn nộ!

Phải nói qua, Kì Mễ có thể trở thành tướng quân, tất cả đều nhờ sự đề bạt của Uy Nhĩ. Vì thế y đối với Chiêm Mỗ Tư gia tộc có thể nói là hết lòng một dạ. Từ lúc Phỉ Long bị cầm thú nam tước đả thương, y rất muốn đi báo thù cho Phỉ Long. Bây giờ cầm thú nam tước này, là người hiềm nghi lớn nhất về việc hại chết cả nhà Uy Nhĩ, đang đứng trước mặt y, y hận không thể lập tức đem cầm thú nam tước ra lăng trì xử tử!

Bất quá thân là tướng quân, Kì Mễ rất rõ ràng lúc này không thể động vào cầm thú nam tước. Bởi vì cầm thú nam tước có lệnh bài của nữ vương, nếu động thủ với cầm thú nam tước, cũng có nghĩa là động thủ với nữ vương. Đây là tội phản quốc, y không dám to gan như vậy!

Gần đây, tại tỉnh đông bắc, đệ lục và đệ thất Mạt La quân đoàn lo ngăn chặn ma thú, không hiểu tại sao bị một đám Hắc Ám ưng nhân, đọa lạc thiên sứ, Hắc Ám tinh linh ba chủng Ma tộc dư nghiệt tập kích. Hơn nữa đám Ma tộc dư nghiệt này số lượng rất nhiều, mỗi chủng loại có trên vạn. Vả lại hình như là những tinh anh đã được huấn luyện, lợi dụng ban đên mà tiến hành chiếm lợi, sau đó Hắc Ám tinh linh leo lên lung đọa lạc thiên sứ để rút lui.

nl.Đệ lục và đệ thất Mạt La quân đoàn không có phi hành bộ đội, đối với việc thối lui của loại Ma tộc dư nghiệt này này dù có truy kích vài lần, nhưng không có kết quả nào, quân đội tổn thất lại còn trầm trong hơn. Cộng thêm đám ma thú xâm phạm, tình huống thập phần khẩn cấp, chỉ còn cách cầu viện đế đô!

Ngoài trừ dực nhân vương quốc và thú nhân vương quốc, sáu quốc gia còn lại trên nam bắc đại lục đều không có nhiều phi hành bộ đội. Mạt La đế quốc chỉ có một hắc ưng kỵ sĩ đoàn và một bạch điêu kỵ sĩ đoàn. Hiện giờ hắc ưng kỵ sĩ đoàn thì ở tây bắc, bạch điêu kỵ sĩ đoàn sau cuộc bạo loạn chỉ còn lại một lượng lớn bạch điêu nhưng không có kỵ sĩ. Đám quan viên Lạc Khắc tể tướng đang tích cực tuyển dụng. Cho nên Mạt La đế quốc căn bản vốn không có phi hành bộ đội có khả năng chống lại đám Ma Tộc dư nghiệt này.kien

Đã sớm muốn có một lượng lớn phi hành bộ đội, Diệp Phong đối với cách đánh nhanh rút gọn của đám Ma tộc dư nghiệt này, cũng tương đối nhức đầu. Hắc Ám tinh linh thì dễ giải quyết, nhưng không có một lượng lớn phi hành bộ đội, muốn đối phó với đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám ưng nhân, sợ rằng cứ như lấy trứng chọi đá!

“Lôi Ân nam tước, nếu nữ vương bệ hạ đã phái ngài đến đây âm thầm chỉ huy tác chiếu, không biết ngài có biện pháp đối phó với đám Ma tộc dự nghiệt này chưa?” Kì Mễ tướng quân cố nén lửa giận trong lòng, khinh thị nhìn cầm thú nam tước mặt một bộ hắc phong y, đang ngồi dùng trà. Đối với việc nữ vương bệ hạ phái hắn âm thầm là chỉ huy tác chiến, thập phần bất mãn, không có điểm nào tin vào năng lực của hắn, căn bản không chuẩn bị tuân lệnh chỉ huy của hắn.

“Ta vẫn chưa nắm được thế trận cùng tình hình như thế nào, làm sao có biện pháp đối phó chứ? Kì Mễ tướng quân lại đường đột hỏi ta như thế ư? Ngài bây giờ có thể kể chi tiết về những cuộc tập kích của Ma tộc dư nghiệt gần đây đi. Nếu ta không lầm, thì bọn chúng chính là thành viên của Hắc Ám giáo đình!” Diệp Phong biết rõ Kì Mễ rất trung thành với Chiêm Mỗ Tư gia tộc, nghe hỏi vậy không vui mà trả lời, trong lòng nghĩ nên trước tiến phải tiêu trừ Kì Mễ, nếu không bên ngoài có Hắc Ám giáo đình và ma thú tập kích, bên trong thì Kì Mễ và hắn không hợp nhau. Loại này căn bản không còn cách nào khác, nếu không bọn họ cầm chắc phần thua!

Hắc Ám giáo đình sau khi trải qua cuộc rượt bắt với Quang Minh giáo đình, bây giờ mặc dù đã ẩn đi, nhưng cũng đã làm cho mọi người biết được sự tồn tại của chúng. Kì Mễ tướng quân cũng đã từng đoán đám Ma tộc dư nghiệt này là thành viên Hắc Ám giáo đình, nhưng cũng chưa có chắc chắn.

“Ha ha, bọn họ có phải là thành viên của Hắc Ám giáo đình hay không thì không phải là việc quan trọng. Dù sao cũng là Ma tộc dư nghiệt, chỉ cần đến đây, chúng ta cũng phải ra nghênh địch. Vừa rồi ta quả thật có chút đường đột, thất lễ thất lễ. Ta tưởng rằng Lôi Ân nam tước là người có chiến công ở tỉnh tây bắc, nên cũng nắm rõ tình hình bên này. Không nghĩ Lôi Ân nam tước lại không biết rõ, ta sẽ thuật lại cho ngài về cái này!” Kì Mễ tướng quân mang theo tràng cười to, rồi bắt đầu thuật lại những cuộc tập kích trước đó của Ma tộc dư nghiệt cho Diệp Phong nghe, tâm trạng không tin hắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt.

Con bà nó, tên cẩu thí tướng quân này nên chết là đúng. Lại dám biểu lộ thái độ này đối với thiếu gia.

Ba Nhĩ trung thành cẩn cẩn đứng ở phía sau thiếu gia, nhìn Kì Mễ đang thuật lại tình hình chiến sự, mà âm thầm hung ác mắng nhiếc, biết rõ thiếu gia khẳng định sẽ không buông tha y. Cũng như vậy, Lộ Lộ và Lạp Phỉ Nhĩ cùng đứng phía sau Diệp Phong với Ba Nhĩ, cũng đều nghĩ Kì Mễ thật muốn chết rồi!

Truyện tống điểm của Tư Lược đoàn tại tỉnh đông bắc, nằm cách tuyết sơn Kì Khoa Đức ba mươi dăm về phía tây nam, trong một sơn động. Khi Diệp Phong nhận được tin báo của Tĩnh Hương, vội vàng thông qua Truyện Tống Trận đến quân doanh, rồi dẫn Lộ Lộ, Ba Nhĩ, Lạp Phỉ Nhĩ ba người theo, những thành viên Tư Lược đoàn còn lại thì ở tại trú địa bí mật mà sẵn sàng đợi lệnh!

Lam Lam bây giờ đã cùng Lạp Phĩ Nhĩ lập tâm linh khế ước, có thể tùy thời mà ở trong cơ thể của Lạp Phỉ Nhĩ. Lần này tiến đến quân doanh, Lạp Phỉ Nhĩ muốn để nó trong cơ thể mình, đáng tiếc Lam Lam đã bị Tiểu Hắc dụ dỗ. Nó cùng Tiểu Hắc đi chơi khắp nơi!

Có đôi khi Lạp Phỉ Nhĩ thật sự không hiểu, y và Tiểu Hắc rốt cuộc ai là long kỵ sĩ?

"Đang đang đang đang ….."

nl.Khi Kì Mễ tướng quân thuật được một nửa tình hình, thì ở bên ngoài trường tiếng báo động vang lên liên hồi. Đoàn trưởng đệ nhất Liệt Diễm xạ thủ đoàn phụ trách tuần đêm, cau mày tiến vào trong trướng, hướng Kì Mễ mà bẩm báo: “Tướng quân, quân của đám Ma tộc dư nghiệt lại đến. Hơn nữa lần này lại có thêm một lương lớn Hắc Ám kỵ sĩ và Hắc Ám mục sư!”

“A?!” Kì Mễ tướng quân nghe xong liền giật mình, rồi phân phó đoàn trưởng đệ nhất Liệt Diễm xạ thủ đoàn truyền lệnh cho toàn quân đề phòng cẩn thận, rồi chuẩn bị nghênh địch. Y quay đồi nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, ra vẻ khách khí nói: “Lôi Ân nam tước, xem ra ta không có cách nào thuật tiếp tục cho ngài. Nhưng ngài cũng có thể ra ngoài, để tự mình quan sát một chút!”

Kì Mễ tuy nói khách khí như vậy, nhưng vẫn giữ ý tứ khinh thường như trước, Diệp Phong làm sao có thể không nghe thấy. Nhưng tên gia hỏa này để vẻ mặt bình thường đối với Kì Mễ. Lúc này hắn gật đầu rồi đái lĩnh Lộ Lộ ba người, đi theo Kì Mễ ra khỏi doanh trướng, cũng muốn quan sát tình hình một lần nữa.kien

Hai mươi dặm về phía đông nam của tuyết sơn Kì Khoa Đức, Tắc Tư giáo hoàng đang vỗ hai cánh bay cao trên bầu trời, nhìn phòng tuyến trước mắt của đệ thất Mạt La quân đoàn, trêm mặt lộ một nụ cười thắng lợi cùng khinh thường.

Trên không trung phía sau Tắc Tư, là tam giai Hắc Ám xạ thủ đoàn trên lưng của Hắc Ám giáo đình tử giai đọa lạc thiên sứ binh đoàn, và tam giai Hắc Ám mục sư đoàn trên lưng Hắc Ám ưng nhân đoàn. Tất cả đều theo hàng ngũ tự bay theo Tắc Tư giáo hoàng bệ hạ mà bay về phía trước. Cùng lúc, ở phía dưới, là tứ giai Hắc Ám kỵ sĩ đoàn mang cương thiết chế khinh kỵ trang bị chạy xông xáo, âm thanh vang dội, khí thế ngất trời!

Trải qua nhiều đợt tập kích gần đây, Tắc Tư đoán chắc Mạt La quân đội đã mệt mỏi. Muốn thừa dịp Mạt La đế đô chưa có phái viện binh đến, trước tiên tiêu diệt đệ thất quân đoàn chỉ còn có sáu vạn binh lực này. Lần hành động này Tắc Tư giáo hoàng đã điều động đến phân nửa thành viên của Hắc Ám giáo đình phân bố bí mật tại cái nơi trong các nước.

Mẹ kiếp, đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám ưng nhân của Hắc Ám giáo đình quả thật nhiều. Nhìn đám bộ đội đó của người ta, lại nhìn đám quân vô dụng này, làm sao ta có thể giải quyết được cơ chứ?

Diệp Phong nhìn một lượng lớn Ma tộc dư nghiệt trên không trung từ từ bay tới, tai cũng nghe thấy tiếng vó ngựa trùng trùng điệp điệp, rồi quay sang đám quân tướng bên mình với sĩ khí cực thấp, trong lòng buồn bực thở dài. Hắn cũng hiểu được, nếu không diệt trừ Kì Mễ để lấy lại quyền chỉ huy, sau đó nâng cao sĩ khí của binh tướng lên, hôm nay sợ rằng sẽ có một lượng thương vong lớn!

Đệ thất Mạt La quân đoàn bao gồm bốn tam giai cuồng sa kỵ sĩ đoàn, ba tam giai Liệt Diễm xạ thủ đoàn, hai tam giai Quang Minh kiếm sĩ đoàn và một tam giai băng hệ ma pháp đoàn. Sau khi trả qua nhiều trận chiến liên miên với Ma tộc dư nghiệt, ngoài trừ băng hệ ma pháp đoàn được bảo vệ kỹ càng, các binh đoàn còn lại đều có tổn thất.

Tất cả công sự phòng ngự tại quân doanh của Mạt La đều nằm ở phía bắc, để nhằm chống lại sự xâm lược của bọn ma thú. Phía nam căn bản vốn không có xây dựng công sự phòng ngự. Hơn nữa dù có, cũng vô pháp ngăn cản phi hành bộ đội của Ma tộc dư nghiệt.

Kì Mễ tướng quân vừa nghe tình hình ở phía đông nam, nghĩ đến Hắc Ám mục sư, biết rằng nếu để Hắc Ám mục sư ở phía sau phóng ma pháp phụ trợ, tình hình bên mình khẳng định sẽ nguy kịch hơn. Bởi ậy y mới ra lệnh cho đệ nhất đến đệ tứ cuồng sa kỵ sĩ đoàn xuất trại lập đội, chuẩn bị nghênh địch, Quang Minh kiếm sĩ đoàn thì lo việc thủ doanh trại, Liệt Diễm xạ thủ đoàn và băng hệ ma pháp đoàn thì ngăn cản địch quanh ở trên không trung.

“Lộ Lộ, Ba Nhĩ, các người đến đây…..”

Diệp Phong biết rõ Kì Mễ sẽ không nghe lời chỉ huy của hắn, mắt thấy Kì Mễ điều khiển bộ đội chuẩn bị nghênh địch, trong lòng liền có một ý nghĩ xấu xa. Hắn trộm bảo Lộ Lộ và Ba Nhĩ để cho bọn người phía trước thấy được hai người bị dọa khiếp sợ, phải rút lui vào trong doanh trướng.

Kì Mễ thấy thị nữ mỹ nhân và tên nô phó ( sai vặt) chán chết kia sợ hãi phải tiến vào doanh trướng, lộ ra một tia khinh thường, nhưng không có ý kiến gì. Bởi vì người hầu của cầm thú nam tước sợ hãi, trốn tránh máu me, cũng để cho hắn một chút mặt mũi, dù sao cầm thú nam tước là do nữ vương bệ hạ phái tới.

Kỵ sĩ của bốn cuồng sa kỵ sĩ đoàn, sau khi được lệnh của đoàn trưởng, thì nhanh chóng xuất ngoại ở cửa nam doanh trại lập đội ngũ chỉnh tề. Với quân phục là cương thiết chế khinh kỵ trang bị còng tông mao chiến mã, có vẻ như rất hiên ngang. Đáng tiếc, bọn kỵ sĩ nghĩ đến nửa số quân của địch là phi hành bộ đội cường hãn, trong lòng mất tự chủ ít nhiều, sĩ khĩ đã xuống tới cực thấp!

“Cuồng sa kỵ sĩ, phấn chấn lên, các ngươi là những kỵ sĩ nhân tộc vĩ đãi. Đừng sợ những trò vạch vãnh của đám Ma tộc rác rưởi chỉ biết trốn chạy này. Thắng lợi và chiến công tiên diệt Ma tộc dư nghiệt nhất định thuộc về chúng ta!” Kì Mễ tướng quân đứng ở trung tâm, nhìn thấy sĩ khí của đám cuồng sa kỵ sĩ cực thập, liền chánh sắc quát to, để kích thích bọn chúng!

Đáng tiếc, từ khi Ma tộc dư nghiệt đến đây, loại kích thích này Kì Mễ đã nói rất nhiều lần, vì thế sĩ khí của bọn kỹ sĩ không thể vì loại kích thích này mà dâng lên. Thấy vậy Diệp Phong âm thầm lắc đầu, thở dài chê tên Kì Mễ thật là đồ ngu, cứ dùng loại kích thích này làm sao có thể được.

Tắc Tư dẫn đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám ưng nhân bay đến cách ba dặm cửa nam quân doanh của Mạt La, rồi để Hắc Ám xạ thủ và Hắc Ám mục sư xuống phía sau Hắc Ám kỵ sĩ, và chuẩn bị cho đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám ưng nhân lĩnh ấn tiên phong. Bên kia, Kì Mễ tướng quân vì cố kỵ Hắc Ám mục sư, đã ra lệnh tấn công. Bốn cuồng sa kỵ sĩ đoàn lập tức hướng về phía địch quân mà tiến lên, mục tiên là Hắc Ám mục sư!

“Chủ động tấn công? Tốt, thật tốt! Tu Đặc, Tây Lịch, bọn ngươi cùng đội ngũ theo ta đến doanh trại của địch quân mà tiêu diệt Kì Mễ. Khắc Đặc - Trác Nhĩ ngăn chặc kỵ sĩ của địch quân. Khố Da, Thỉ La, bọn ngươi phụ trợ cho đội của Trác Nhĩ!” Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư dừng lại ở không trung, mắt thấy kỵ sĩ của địch quân chạy tới, nhanh chóng hạ lệnh cho năm vị đoàn trưởng.

“Vâng!” Đọa lạc thiên sứ Tu Đặc, Hắc Ám ưng nhân Tây Lịch, Hắc Ám kỵ sĩ Trác Nhĩ, Hắc Ám xạ thủ Khố Da, Hắc Ám mục sư Thỉ La, năm vị đoàn trưởng nghe lệnh của giáo hoàng bệ hạ liền lập tức triển khai hành động.

Đọa lạc thiên sứ cùng Hắc Ám ưng nhân đập cánh theo giáo hoàng bệ hạ bay tới phía tước. Hắc Ám mục sư phóng ra tam giai Hắc Ám ma pháp “Hắc Ám thần tốc” lên người của Hắc Ám kỵ sĩ và Hắc Ám xạ thủ, để cho bọn họ trong một thời gian tốc độ tăng lên gấp đôi. Sau đó thông thả đi theo phía sao chọn thời điểm để phóng tiếp Hắc Ám thần tốc. Hác Ám mục sự dù chỉ là tam giai, nhưng ma pháp cự mạnh đó là Hắc Ám thần tốc.

“Giết…... Giết…... “ Kỵ sĩ song phương đồng loạt tiến lên, chiến mã chạy liên hồi, tiếng sát thanh trận trận vang, thanh thế thực kinh người.

Phụ trợ ma pháp của Quang Minh mục sư và Hắc Ám mục sư, nếu phóng vào nhau, thì có tác dụng làm chậm, yếu và mệt mỏi. Diệp Phong nhìn Hắc Ám mục sư của địch quân phóng Hắc Ám ma pháp, bên mình thì không có Quang Minh mục sư, trong đầu tính toán phải giải quyết đám Hắc Ám mục sư chỉ biết ma pháp này!

Lạp Phỉ Nhĩ từ lúc quân địch xuất hiện, đã bắt đầu âm thâm gọi Lam Lam đang đi chơi đùa mau về hội họp. Song Lam Lam cùng Tiểu Hắc không biết bay đi đâu, mặc dù có hai lần hồi đáp lập tức, nhưng vẫn không có thấy bóng dáng đâu.

“Kiếm sĩ đoàn yểm trợ, xạ thủ đoàn, ma pháp đoàn chuẩn bị công kích!” Kì Mễ tước quân nhìn phi hành bộ đội của địch quân sắp bay tới xạ trình của xạ thủ và pháp sư, lập tức lớn tiếng quát mỗi đoàn chuẩn bị.

“Tốt? Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ? Hắn sao lại ở đây??” Tắc Tư giáo hoàng bay trên không trung, dần dần tiếp cận doanh trại của quân địch, từ trên cao nhìn xuống phát hiện Diệp Phong đang đứng tại trung tâm, liền lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc, không giải thích được hắn vì sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ Truyện Tống Trận cũng đặt tại ở đây?

“Hảo, ngươi tên Hắc Ám giáo hoàng chết tiệt, dám tự mình dẫn đội. Hôm nay lão tử thử xem năng lực của tên cửu giai Hắc Ám ma kiếm sĩ của ngươi…..” Diệp Phong sớm từ bức họa do Nguyệt Nhi và tinh linh trung đội vẽ, biết được tướng mạo của Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư. Khi Tắc Tư phát hiện ra hắn, hắn cũng thấy được Tắc Tư, lập tức muốn tự mình một đối một với Hắc Ám giáo hoàng này!

Bốn ngày trước, Thiên Địa Chí Tôn công của Diệp Phong đã đạt tới đệ lục cảnh giới, công thêm có Lạp Phỉ Nhĩ cường mạnh ở đây, cho dù cửu giai Hắc Ám ma kiếm sĩ là cường đứng đầu, hắn cũng rất tự tin và liều mạng!

Song phương đại chiến sắp bắt đầu, thì có một thế lực thứ ba mà bọn họ ngoài ý liệu sắp đến!

## 123. Chương 123 - Cự Long Nhận Tử，đột Nhiên Đáo Lai Đích Tam Cổ Thế Lực

Cuồng sa kỵ sĩ và Hắc Ám kỵ sĩ phi ngựa xung phong, vừa chạm nhau đã triển khai chém giết, tiếng hảm sát vang khắp trời, âm thanh kêu la thảm thiết cùng tiếng ngựa hí không ngừng vang lên, chỉ nhìn một cái thì rất hoành tráng!

Bốn tam giai cuồng sa kỵ sĩ đoàn không chỉnh tề, mặc dù vẫn như trước có hai van ba ngàn nhưng cùng chém giết với một tứ giai Hắc Ám kỵ sĩ binh đoàn, cộng thêm ở phía sau Hắc Ám kỵ sĩ còn có Hắc Ám tinh linh xa thủ và Hắc Ám mục sư, bọn họ căn bản không thể chiếm lợi thế!

Tại doanh trại, dưới sự tấn công của ‘hỏa diễm chi tiến’ ( mũi tên lửa) Liệt Diễm xạ thủ đoàn cùng tam giai ma pháp ‘băng sương chi tiến’ của băng hệ ma pháp đoàn, Tắc Tư dẫn đầu đọa lạc thiên sứ tay cầm cương thương cùng Hắc Ám ưng nhân chống lại mưa tên và ma pháp phóng ra, đối doanh trại mà triển khai tập kích mãnh liệt từ trên không!

Vào lúc này, một phát sinh ngoài ý muốn, Kì Mễ tướng quân cùng Diệp Phong đứng ở trung tâm doanh trại, đột nhiên ngã xuống đất, lộ ra vẻ mặt dục hỏa dâng cao, hạ thể trong khố đang cương cứng to lên.

“Không xong, đây là Câu hồn u linh. Kì Mễ tước quân bị Câu hồn u linh bám vào người. Mọi người cẩn thận, địch quân còn có vong linh vu sư.” Diệp Phong đứng ở bên cạnh Kì Mễ đang khó chịu ngã xuống đất, ra vẻ quan tâm nhìn y, rồi đứng dậy dùng công phu ‘sư tử hống’ mới luyện gần đây, mở miệng đối với chúng Mạt La binh tướng quanh mình mà hét to. Hắn cũng không đợi phản ứng của bọn binh tướng, lập tức xuất lệnh bài của Liên Na, bổ sung thêm:

“Ta là người chỉ huy trận chiến cho Liên Na nữ vương phái đến, Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ. Từ giờ trở đi sẽ do ta chỉ huy chiến đấu. Các tướng sĩ, mau xuất ra dũng khí chiến đấu của các ngươi, viện quân chúng ta gần tới đây. Nếu ai có thể lấy được một cái đầu của binh lính địch quân, sau chiến đấu sẽ lập tức được thưởng một trăm kim tệ, còn đầu của quan tướng địch quân, cứ trên một cấp sẽ tăng gấp mười lần tiền thưởng. Nếu có thể lấy được đầu của đại đội trưởng hay những chức cao hơn, sau chiến đấu không chỉ có thưởng kim tệ, chức vị cũng được thăng lên như chức vị của địch nhân cho đến tước vị nam tước. Ta hướng tới Quang Minh nữ thần mà phát thệ, tuyệt đối không nuốt lời!!!”

Chỉ cần một cái đầu của binh lính bên địch là có một trăm kim tệ, quan quân cao hơn một cấp thì được gấp mười, giết đại đội trưởng không chỉ có tiền thưởng mà có được thăng lên làm chức quan cùng cấp, lại còn có tước vị nam tước. Hơn nữa lại còn hướng đến Quang Minh nữ thần mà phát thệ, không có khả năng lừa dối. Cái này có thể loại phong quan hậu thưởng a?!

nl.Chúng binh tướng Mạt La đế quốc nghe Diệp Phong dùng sư tử hống nói ra khích lệ hấp dẫn, thêm nữa biết tướng quân chỉ bị Câu hồn u linh khống chế, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Đầu tiên suy nghĩ miên man một chút, sau đó sĩ khí lập tức đại chấn. Vì tiền đồ và vinh diệu, hướng địch nhân mà triển khai công kích mãnh liệt, hơn nữa còn ra sức tiềm kích quan quân chỉ huy chiến đấu của địch quân!

Hắc hắc, thành công. Ta, mẹ nó, quả có tài. Diệp Phong nhìn hình dạng sĩ khí lên cao của chúng binh tướng, trong lòng vui thầm, rồi gọi quân y tới để đem Kì Mễ trước tiên vào doanh trướng nghỉ ngơi, sau đó vào trong trướng, nơi Ba Nhĩ đã từng bước thực hiện kế hoạch của hắn.

Trong trướng, Ba Nhĩ vừa mới theo kế hoạch gọi về Câu hồn u linh, để đánh lén tên Kì Mễ bất kích với thiếu gia, tâm trạng thật sự vui mừng không ngừng. Y nghe thiếu gia phân phó xong, lập tức thông qua Truyện Tống Trận, biến mất vô tung, thực hiện từng bước kế hoạch.

“Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, ngươi tên hỗn đản giảo hoạt này, hôm nay ngươi phải chết không còn nghi ngờ gì!”.kien

Tắc Tư giáo hoàng vốn muốn tru sát Kì Mễ, thấy Kì Mễ bất ngờ ngã xuống không động đậy nổi, cầm thú nam tước la to là có vong linh vu sư lại còn đưa ra những hấp dẫn để tăng sĩ khí chúng binh tướng, tâm trạng lão cực kỳ mơ hồ, không thể giải thích được. Lão chỉ còn cách tạm thơi bỏ qua vấn đề này, không nhìn thấy mục tiêu Kì Mễ, liền hừ lạnh quát nhẹ, hai cánh gia tăng tốc lực, nhằm về phía cầm thú nam tước, để giết hắn trước tiên.

So với cầm thú nam tước, thì trong lòng Tắc Tư, Kì Mễ chỉ là tên rác rưởi. Chỉ cần cầm thú nam tước chết đi, Thiên Vũ đế quốc có sự hiệp trợ của lão và Hắc Ám giáo đình, không những có thể lấy được tỉnh tây bắt, mà thậm chí là cả Mạt La đế quốc, như vậy bước đầu mục đích xưng bá tại nam bắc đại lục của lão đã thành công. Trước đó lão và Thiên Vũ quốc vương Bàng Kì đã thảo luận kế hoạch tác chiến. Chính là bây giờ tập kích quân của Mạt La đế quốc đóng tại tỉnh đông bắ, để tạo cơ hộ cho ma thú có thể xâm phạm vào trong Mạt La đế quốc, sau đó sẽ chuyển qua chiến thuật đánh du kích, khiến Mạt La đế quốc ba mặt thụ địch!

“Tắc Tư, con mẹ ngươi muốn dùng cách ngu ngốc à, có bản lĩnh thì giết lão tử đi!” Diệp Phong nhìn Tắc Tư bay tới, nghĩ đến hài tử của mình đã chết, trong lòng nộ hỏa bùng lên, lấy ra trọng trang khải giáp và Quang Minh chi kiếm, rồi nháy mắt Lạp Phỉ Nhĩ một cái, và chạy bộ đến phía Tắc Tư đang bay tới.

Nhận được cái nháy mắt của đoàn trưởng đại nhân, mĩ nam Lạp Phỉ Nhĩ cũng lập tức lấy ra trọng trang khải giáp cùng phương thiên họa kích, theo sau đoàn trưởng đại nhân mà phóng đi, trong lòng không ngừng thúc giục Lam Lam quay về.

“Hừ, tưởng có hai tên là có thể đánh thắng ta sao? Nỗ lực của ngươi sẽ trả một giá đắt, chết đi!”

Tắc Tư cũng hơi lo lắng với Tư Lược đoàn của tên cầm thú nam tước có thể ở đây, mắt thấy cầm thú nam tước và bộ hạ phóng tới hướng của mình, lập tức cười lạnh khinh thường, hai cánh tăng lực, thần hình chợt lóe, cơ hồ bay đến đỉnh đầu của Diệp Phong, đem Hắc ám kiếm khí từ Ác ma chi kiếm, chém xuống đầu của Diệp Phong.

“Đang…..” Tiếng kim thiết giao nhau vang lên, tay phải Diệp Phong huy vũ Quang Minh chi kiếm mới được chế tạo lại bằng tinh thiết, đón đỡ một chiêu của Tắc Tư, thấy không chặt đức hắc trường kiếm của đối phương, thêm vào cảm giác tay phải tê dại, biết rõ đấu khí của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, lúc này liền thi triển Tiêu diêu kiền khôn bộ, nhanh chóng lẻn qua bên phải của Tắc Tư, kiếm đưa chỉ về phía cổ họng, tay trái xuất chân khí Toàn long chỉ bắn về phía hạ âm của Tắc Tư.

Ân? Không nghĩ là không chém vỡ được kiếm của hắn? Võ công của tiểu tử này quả thật không tồi. Tắc Tư thấy Ám Ma chi kiếm được làm bằng tinh cương của mình không chém gẫy trường kiếm của cầm thú nam tước, có chút ngạc nhiên. Cộng thêm sớm đã nghe nói võ công bất phàm và chỉ kình thần kỳ của hắn, không nhịn được lộ ra thần sắc phấn khởi, vỗ hai cánh bay lên cao để tránh công kích, rồi huy kiếm từ trên không xuống đỉnh đầu của Diệp Phong một lần nữa, muốn xem hắn còn chiêu thức thần kỳ nào nữa không.

Song, vào lúc này, Lạp Phỉ Nhĩ từ phía sau tới, cầm phương thiên họa kích mang hàn lãnh băng kính, thấy đoàn trưởng không có giơ kiếm chống đỡ, liền múa kích chống lại Ác Ma chi kiếm của Tắc Tư, sau đó hướng phía sau của Tắc Tư.

“Tốt, băng sương đấu khí thật thuần khiết, có lẽ thực lực đã đạt được đến bát giai. Bất quá chỉ bằng hai người bọn ngươi thì chắc chắn không phải là đối thủ của ta!” Tắc Tư bay lên cao tránh trường thương cổ quái của Lạp Phỉ Nhĩ, cùng lúc chân khí Toàn long chỉ của Diệp Phong bay đến, liền cúi người thấp xuống, tay phải cầm Ác Ma chi kiếm nhanh chóng phóng ra mười đạo Hắc Ám kiếm khí, đồng thời cũng cùng lúc công kích Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ.

“Mẹ kiếp, bằng vào cái loại kiếm khí này muốn giết lão tử!” Diệp Phong ngẩng đầu nhiền Hắc Ám kiếm khí bay xuống, múa cánh tay trái phóng ra một chiêu Thiên địa phách hoàng quyền, tạo hai kình khí long hổ tiêu diệt Hắc Ám kiếm khí.

Lạp Phỉ Nhĩ thấy kiếm khí bị tiêu diệt, vừa định ra chiêu công kích Tắc Tư, thì bên kia, đoàn trưởng đọa lạc thiên sứ binh đoàn, bát giai Hắc Ám kiếm sĩ Tư Đặc lại đột ngột vỗ cánh bay tới, từ trên cao bổ ra một đạo Hắc Ám kiếm khí, chém về phía Lạp Phỉ Nhĩ, làm cho Lạp Phỉ Nhĩ không muốn cũng phải tránh đi.

“Dám đối đầu với giáo hoàng bệ hạ, ngươi đáng chết!” Đọa lạc thiên sứ Tu Đặc nhìn Lạp Phỉ Nhĩ mà lạnh lùng nói, rồi đập cánh bay tới gần, cầm trong tay trường kiếm bằng tinh cương triển khai thế công vào Lạp Phỉ Nhĩ không ngớt, làm cho Lạp Phỉ Nhĩ không thể thoát thân hỗ trợ Diệp Phong, chỉ có thể múa kích để phản công. Một người một ma cùng đồng thời triển khai tốc độ cao nhất. Kim thiết giao nhau đinh đinh đang đang không ngừng vang lên. Băng sương đấu khí và Hắc Ám kiếm khí bay tứ tung xung quanh, khiến chúng binh tướng xung quanh đều phải tránh xa. Chỉ có Diệp Phong và Tắc Tư vẫn như trước dùng đấu khí và kiếm khí đánh giết không ngừng.

“Lôi Ân, võ công của ngươi quả thật rất thần kỳ, đáng tiếc đấu khí lại quá yếu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không…...” Tắc Tư ở phía trên múa kiếm phóng thêm mười đạo Hắc Ám kiếm khí về phía Diệp Phong, miệng khinh thường cười lạnh. Nhưng tiếng cười chưa dứt, phía tây lại truyền khỏi một trận long ngâm, làm lão chấn động, đập cánh bay lên, tránh khỏi đòn phản công kim cương quyền của Diệp Phong, để nhìn về phía tây.

Đột nhiên tiếng long ngâm truyền đến, cái này ảnh hưởng rất lớn đối với chúng binh tướng song phương tại chiến trường. Mọi công kích đều dừng lại để quay nhìn về phía tây, bởi vì không có chủng tộc nào dám không để cự long vào mắt. Cũng không cần nói bây giờ có một đạo long ngâm không ngừng.

Diệp Phong không có đôi cánh, Tắc Tư bay trên không trung, hắn muốn tấn công nhưng tốn công, vì vậy bỏ qua ý nghĩ đó, chỉ phòng bị Tắc Tư ở phía trên, rồi quay đồi nhìn về phía tây.

“Chi chi…..”

Ba dặm phía tây ngoài doanh trại, hầu tử Tiểu Hắc đang đứng trên lưng của Lam Lam, khi thì quay đầu nhìn về phía sau, giơ chân kêu loạn lo lắng, khi thì nhìn Lam Lam ý bảo đập hai cánh nhanh thêm. Hai tên tiểu súc sinh này tựa hồ đã gây ra phiền toái lớn gì rồi. Ngay cả Tiểu Hắc với cái lá gan này càng lớn, cũng phải sợ hãi thúc giục Lam Lam bay thật nhanh!

Mẹ kiếp, đó là đám băng sương long ưng ở tuyết sơn Kì Khoa Đức. Bay phía trước nhất hình như là ấu niên(còn nhỏ) băng sương cự long!?

Chúng binh tướng song phương tại chiến trường thấy rõ ràng như ngày phía chân trời hướng tay phía sau Lam Lam và Tiểu Hắc chính là băng sương long ưng, trong đầu cực độ bị sốc, không thể tưởng được vì sao đám băng sương long ưng này vì sao đột nhiền rời khỏi tuyết sơn!

Mẹ kiếp, Tiểu Hắc, Lam Lam hai tên tiểu súc sinh này không phải đã đắc tội với đám băng sương long ưng đó chứ?! Diệp Phong nhìn thấy một lượng lớn băng sương long ưng, cùng phía trước bọn chúng là Tiểu Hắc vày Lam Lam đang bay tới về phía này, trong lòng rất băn khoăn, không thể tưởng tượng được nếu đám băng sương long ưng này nếu mà đến gây phiền toái, quân đội bên mình sẽ có thảm trọng!

Lạp Phỉ Nhĩ nhìn Tiểu Hắc và Lam Lam cùng với đám băng sương long ưng ở phía sau càng đuổi càng gần, lo lắng âm thầm thú giục Lam Lam mau nhanh hướng đến mình.

Ngược lại, Tắc Tư giáo hoàng không biết Tiểu Hắc và Lam Lam, chỉ thấy đám bưng sương long ưng đang bay tới, trong lòng cũng thập phần khó hiểu, sợ đám băng sương long ưng này phá hoại kế hoạch của lão!

"Hống hống ….."

Tiếng long ngâm cao ngút càng ngày càng vang lên rõ ràng, mười con băng sương cự long dài hơn hai mươi thước, từ trong đám băng sương long ưng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người tại chiến trường, làm cho mọi người đều giật mình há to miệng, không nghĩ trong đám băng sương long ưng lại còn có mười gia hỏa cường hãn này!

Ta ngất, không phải như vậy chứ, còn có thêm băng sương cự long truy đuổi Lam Lam và Tiểu Hắc? Cái này mẹ nó chứ là vụ gì đây?? Diệp Phong tâm trạng vừa kinh hãi nhìn lên trên, cùng với thần sắc rung động của Tắc Tư giáo hoàng, trong lòng cực độc không giải thích được rốt cuột đã xảy ra chuyện gì.

nl.“Lam Lam, mau tới!” Lạp Phỉ Nhĩ đối với Lam Lam quan tâm chí cực, mắt thấy nó đã gần đến đây, không để tâm dây dưa cùng đọa lạc thiên sứ Tư Đặc, lùi lại, rồi nhằm về phía Lam Lam bên kia, ngoắc gọi nói.

Lam Lam đã thấy Lạp Phỉ Nhĩ người thân cận nhất, lập tức phát ra một trậm long ngâm non nớt, cúi người bay về phía Lạp Phỉ Nhĩ. Khi đến gần sát Lạp Phỉ Nhĩ thì nó hóa thành một đoạn ánh sáng màu xanh lam, tiến vào trong cơ thể của Lạp Phỉ Nhĩ, để lại Tiểu Hắc một mình nhảy xuống mặt đất. Tiểu Hắc chỉ cần vai động tác, thoán mắt đã nhảy lên vai trái của Diệp Phong, ôm đầu của Diệp Phong mà lộ ra một bộ hình dánh hơi hoảng sợ.kien

“Cái gã chiến sĩ cầm thương quái dị kia, đã lập khế ước với băng sương cự long? Hắn là long kỵ sĩ?!”

Ngoài trừ Diệp Phong, tất cả chúng binh tướng song phương đều bị việc Lam Lam đột nhiên tiến vào trong cơ thể của Lạp Phỉ Nhĩ làm cho cực độ giật mình, nhìn Lạp Phỉ Nhĩ không thể tin là y là long kỵ sĩ siêu cấp hiếm thấy!

Cho nên Tiểu Hắc với tốc độ nhanh như điện xẹt, bị việc của Lam Lam che mờ. Ngoài trừ Tắc Tư kinh ngạc, ai cũng không có chú ý đến tốc độ siêu nhanh của con ky linh hầu!

Mười con băng sương cự long thấy Lam Lam tiến vào trong cơ thể Lạp Phỉ Nhĩ, phát ra long ngâm càng to thêm, dẫn đầu hơn vạn con băng sương long ưng, nhanh chóng bay đến phía trên chiến trường, làm cho tất cả binh tướng hai bên đều khẩn trương đình chỉ giao tranh, ngẩng đầu lên nhìn những con vật to lớn phía trên.

So với băng sương cự long, băng sương long ưng mặc dù nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng dài đến bốn thước, có được một phần ba năng lực của băng sương cự long. Đối với chúng binh tướng của song phương ở dưới đất, hơn vạn con băng sương long ưng tụ tập trên đầu, cái này không thể gây phiền toái thêm!

Hắc Ám giáo hoàng Tắc Tư, đối mặt với một đám cự long và long ưng cường hãn cũng không dám tiếp tục ở lại bầu trời, nhíu mày nhanh chóng hạ xuống, đáp ở phía nam Diệp Phong cách mười thước. Hai mắt vẫn chăm chú nhìn cự long phía trên, lúc thì để ý Diệp Phong và Tiểu Hắc, trong lòng thập phần buồn bực, không nghĩ được chiến thắng đã đến rất gần, thế nhưng lại xuất hiện băng sương cự long và long ưng!

“Nhân loại, ấu niên băng sương cự long với ngươi có quan hệ gì vậy?”

Cự long trưởng thành có trí tuệ rất cao, có thể học hiểu hết tất cả ngôn ngữ của các loại sinh linh. Mười con băng sương cự long bay quanh phía trên chiến trường, con băng sương cự long lớn nhất, với thanh âm nữ tính rất nhu hòa nhưng không mất đi uy nghiêm, cúi đầu nhìn Lạp Phỉ Nhĩ hỏi, hoàn toàn không chú ý đến mọi người còn lại ở đây!

“Nó là bằng hữu của ta!” Lạp Phỉ Nhĩ ngẩng đầu nhìn băng sương cự long phía trên, thản nhiên trả lời.

“Ồ? Bằng hữu của ngươi? Vậy các ngươi đã lập khế ước nào?” Băng sương cự long cái hai mắt nhìn chằm chằm Lạp Phỉ Nhĩ, hỏi tiếp tục.

“Đương nhiên là tâm linh khế ước!” Lạp Phỉ Nhĩ trả lời tự nhiên. Y không có khả năng cùng Lam Lam lập chủ phó khế ước.

“…... Ngươi để nó ra ngoài đi!” Băng sương cự long một thoáng chần chừ, rồi dùng thanh âm nhu hòa nói với Lạp Phỉ Nhĩ.

“Nó vừa bị các người dọa sợ. Trước khi không xác định được mục đính của các người, ta sẽ không để nói ra ngoài đâu!” Lam Lam vốn không có gan lỳ như Tiểu Hắc. Bây giờ Tiểu Hắc còn phải núp phía sau Diệp Phong, Lam Lam thế nào cũng khiếp sợ hơn. Lạp Phỉ Nhĩ biết rõ ý nghĩ của Lam Lam, nhìn băng sương cự long mà nhất quyết cự tuyệt!

“Yên tâm, ta chỉ muốn xác nhân nó có phải là hài tử mà năm đó bị đánh cắp không thôi. Sẽ không có làm tổn thương nó. Đừng quên bọn ta là đồng loại. Cự long không như nhân loại bình thường các người, đối với đồng loại mà hạ sát thủ!” Hai mắt băng sương cự long nhìn Lạp Phỉ Nhĩ, lóe ra một tia tán thưởng, rồi ôn nhu giải thích.

“Người, người nói là hài tử bị đánh cắp??” Lạp Phỉ Nhĩ nghe vậy liền giật mình, nhìn băng sương cự long, nghĩ kỹ lại Lam Lam rất có thể là hài tử của nó, lập tức để Lam Lam thoát ra khỏi thân thể của mình.

Lam Lam, ấu niên băng sương cự long, lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Nó nhìn trên bầu trời có mười đồng loại to lớn, khẩn trương lại gần bên cạnh Lạp Phỉ Nhĩ. Không hiểu vì sao nó và Tiểu Hắc bay vào tuyết sơn để chơi đùa, lại xuất hiện nhiều băng sương long ưng như vậy, làm cho chúng nó phải bỏ chạy, sau đó là dẫn ra thêm nhiều đồng loại thật lớn đuổi theo nó.

Lam Lam mặc dù cũng là băng sương cự long, nhưng nó từ khi sanh ra đều ở cùng một chỗ với Lạp Phỉ Nhĩ, căn bản không có tiếp xúc qua với cự long. Đối với phương diện ngôn ngữ, nói chỉ có thể nghe hiểu Lạp Phỉ Nhĩ, bọn người Diệp Phong nói, cộng thêm thường xuyên làm bạn với Tiểu Hắc, có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Cho nên ngôn ngữ của cự long, nó căn bản nghe không hiểu.

Thư tính băng sương cự long (con cự long cái) khẩn trương nhìn Lam Lam, tại phía trên nói bay một vòng, từ miệng xuất ra những hạt nước, rớt xuống trên người của Lam Lam, không bao lâu biến mất vô tung.

Mười con băng sương cự long, cùng với hơn vạn băng sương long ưng thấy tình huống đó, đồng thời phát ra tiếng long ngâm và ưng minh làm rung chuyển trời đấy. Thư tính băng sương cự long có hình dáng lớn nhất, từ ánh mắt kinh hãi của Lạp Phỉ Nhĩ, hạ thấp xuống đối diện với hắn kích động nhìn Lam Lam, rồi nói: “Hài tử, con chính là hài tử đã bị thất lạc. Ta chính là mẫu thân của con đây!”

Thư tính băng sương cự long cái vừa nói ra, lập tức làm cho song phương trên chiến trường đang đánh nhau lộ ra hai vẻ mặt hoàn toàn bất đồng. Mọi người Mạt La đế quốc bên phe của Diệp Phong thì ngạc nhiên, còn bọn Ma tộc dư nghiệt của Tắc Tư giáo hoàng thì cực độ buồn bực.

Bọn người Diệp Phong cao hứng bởi vì Lam Lam chính là hài tử của băng sương cự long đó. Băng sương cự long và long ưng trên bầu trời sẽ không gây khó khăn cho bọn họ, thậm chí còn có thể trợ giúp bọn họ.

Bọn Tắc Tư buồn bực có thể nhìn ra là vì, rõ ràng đang nắm thế chủ động, thì đột nhiên xuất hiện băng sương cự long và một lượng lớn long ưng, hơn nữa bây giờ rõ là địch quân có thêm quân tới!

“Không ổn, nếu không rút kịp lúc, sợ rằng sẽ gặp bất lợi.” Tắc Tư giáo hoàng đối mặt với sự thật không thể thay đổi, nhìn băng sương cự long cùng với bọn người Diệp Phong, trong đầu liền xuất hiện ý niệm rút lui.

Bởi vì thư tính băng sương cự long chỉ dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục, Lam Lam có thể nghe nó nói, nhưng vẫn còn mờ mịt không hiểu rõ. Do hài tử và mẫu thân trong một đoạn thời gian Lam Lam tiếp xúc rất ít, bây giời Lam Lam trong giống như một bảo bảo ( em bé) cần chỉ bảo lại từ đầu mới tốt được.

Có tâm linh khế ước với Lam Lam, Lạp Phỉ Nhĩ biết nó trong đầu mở mịt, đối thư tính băng sương cự long mà nói: “Nó cho để nay chưa bao giờ tiếp xúc với đồng loại. Tri thức học từ ta cũng rất có hạn, cho nên nó không hiểu lắm những gì người nói!”

“Đa tạ..” Băng sương cự long cái cảm kích nhì Lạp Phỉ Nhĩ, chần chừ một chút định mở miệng hỏi, thì ở phía bắc đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ của ma thú, ngay sau đó là âm thanh bước chạy của bọn chúng cũng truyền tới, khiến bọn Diệp Phong và Tắc Tư tất cả lộ ra thần sắc giật mình, nhìn về phía bắc. Chỉ có băng sương cự long và băng sương long ưng không có để ý việc đó lắm.

Ma thú đến tập kích phòng tuyến của doanh trại, đó là chuyện bình thường, nhưng đêm nay chúng đến cũng quá xảo hợp quá đúng lúc. Bây giờ công kích phòng tuyến của doanh trại chính là thời cơ tốt.

Mặc kệ ma thú vì sao đến đây như vậy, có mục đích gì. Tắc Tư giáo hoàng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, phải rút lui. Bởi vì ma thú một khi xâm lấn, thành viên Hắc Ám giáo đình của lão cũng bị tấn công, cộng thêm Mạt La quân đội, cùng với băng sương cư long và một lượng lớn băng sương long ưng ở trên bầu trời có thể giúp đỡ cầm thú nam tước. Hậu quả của cái loại ba mặt giáp công này, lão tuyệt đối không nghĩ muốn thử qua. Đối phó Mạt La quân đội vẫn còn có thời gian. Ngày này không tệ, bây giờ rút lui để Mạt La quân đội cùng chém giết với ma thú chính là lựa chọn tốt nhất.

Sự tình trên đời, có đôi khi xảo hợp như vậy, cũng rất bất đắc dĩ.

Khi Tắc Tư giáo hoàng muốn quát to lệnh cho thành viên giáo đình rút lui, từ phía động đột nhiên bay tới một lượng lớn tử địch của Hắc Ám giáo đình, dực nhân trường thương chiến sĩ, dực nhân kiếm sĩ, cùng với dực nhân xạ thủ của Quang Minh giáo đình.

## 124. Chương 124 - Lưu Manh Hầu Tử，oa Nang Giáo Hoàng，ma Thú Vương Giả

“Các binh tướng dũng cảm lên. Hãy nhìn xem, phía đông chính là bộ đội của Quang Minh giáo đình, là tử địch của Ma tộc dư nghiệt. Mọi người mau nắm lấy cơ hội giết binh lính của địch quân để nhận thưởng. Đệ tam Liệt Diễm xạ thủ đoàn quay về lo phòng ngự sự công kích của ma thú!!” Diệp Phong bên ta nghe ma thú đã phạm vào ở phía bắc, hai mắt thấy dực nhân bộ đội trong trang phục màu trắng của Quang Minh giáo đình, thật ngoài ý muốn rồi cao hứng hạ lệnh

Chúng binh tướng của Mạt La đệ thất quân đoàn mắt thấy băng sương cự long và băng sương long ưng với ấu niên băng sương cự long của bộ hạ của Lôi Ân nam tước bên mình có quan hệ gì sâu xa, trong lòng biết bọn chúng không có công kích bên mình. Vừa nghe Lôi Ân nam tước hô, nhìn thấy dực nhân bộ đội ở phía đông, tất cả đều với sĩ khí lên cao triển khai thế công đối với Ma tộc dư nghiệt. Đoàn trưởng đệ tam Liệt Diễm xạ thủ đoàn tức thì ra lệnh cho thủ hạ nghiêm thủ phòng ngự công sự ở phía bắc.

Diệp Phong quan sát tình hình quanh mình, cảm thấy khó hiểu vì sao cái tên Ba Nhĩ kia không có thực hiện theo kế hoạch. Lúc này hắn không còn nhìn đám long ưng nữa, mà liên tục phóng ba đạo chỉ kình đại biểu cho thúc giục hành động, còn cánh tay phải múa kiếm nhằm về phía Tắc Tư, miệng vừa mắng vừa khiêu khích: “Lão cẩu giáo hoàng, vừa rồi còn hào hứng lắm mà? Con mẹ nó, nếu là nam nhân, bây giờ đừng có chạy trốn lão tử!”

“Lôi Ân, ngươi dùng cái này để kích tướng ta, vô dụng thôi. Sớm muộn gì ta sẽ thu thập ngươi!” Tắc Tư thấy dực nhân bộ đội của Quang Minh giáo đình đã đến, thực lực của địch quân càng thêm hùng hậu, không còn tâm tư dây dưa với bọn họ, nhanh chóng đập cánh bay lên cao, hạ lệnh cho thành viên giáo đình giật mình do nhìn thấy dực nhân bộ đội, nhanh chóng rút lui.

"Oanh oanh oanh oanh ….."

Tiếng pháo đạn nổ mạnh đột nhiên vang lên trận trận. Từ phía tây nam quân doanh, một lượng lớn pháo đạn nhắm vào đám Hắc Ám mục sư mà bắn, nhất thời làm chúng mục sư hoảng sợ kêu thảm thiết, không kịp tránh đều bị cướp đi tánh mạng!

“Giết…..…..…..”

Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn Liệt Diễm, linh ngưu, bạch lang, đại địa, lôi đình, cự giải, tinh linh bảy trung đội cùng Kì Lạp Tư cự nhân tiểu đội, sa mạc thương thủ đại đội đột nhiên lao ra từ ngoài một dặm phía tây nam Hắc Ám mục sư đoàn, nhanh chóng triển khai đột kích Hắc Ám mục sư đoàn!

Đây là Lộ Lộ và Ba Nhĩ theo kế hoạch của thiếu gia mà triển khai hành động. Do Lộ Lộ đầu tiên trở về thông báo với chúng thành viên đến tập hợp tại phía tây nam cách doanh trại năm dặm. Ba Nhĩ sau khi dùng Câu hồn u linh đánh lén Kì Mễ, liền đến thông báo bắt đầu hành động.

Tuy nhiên khi bọn họ chuẩn bị hành động, thì thông qua viễn vọng kính phát hiện có mười con băng sương cự long và hơn vạn con băng sương long ưng bay đến về phía đoàn trưởng bên kia, bởi vậy không dám khai pháo. Do đó đám bộ đội đánh cận chiến nhanh chóng chạy phía trước, chuẩn bị sẵn sàng nếu có sự việc ngoài ý muốn sẽ tùy thời mà trợ giúp đoàn trưởng. Vừa rồi hỏa pháo bộ đội thấy đoàn trưởng đại nhân phát ra chỉ kình thúc giục, thì mới dám lập tự khai pháo công kích.

nl.“Ha ha, các huynh đệ nhìn xem, đây chính là hỏa pháo bộ đội nổi danh của Tư Lược đoàn, chúng ta đã có viện quân đến, mọi người mau giết địch để lãnh thưởng đi!” Chúng binh tướng Mạt La đế quốc mắt thấy pháo đạn đang oanh tạc Hắc Ám mục sư của địch quân, bên mình đã có thêm viện binh, sĩ khí càng thêm nâng cao hơn, rồi hào hứng cuồng phong tấn công địch.kien

Thật sự giật mình chính là thành viên dực nhân bộ đội của Hắc Ám giáo đình, Bởi vì đột nhiên có trận pháo kích, cùng với sự xuất hiện của một bộ đội cường hãn gồm các chủng phức tạp từ phía tây nam, khiến cho cực độ hoảng sợ, thầm than không may. Bọn chúng không nghĩ tới trước đây một khác tình hình của địch quân thật không ổn, bây giờ đột nhiên lại có thêm ba nhánh viện binh!

“Đáng chết. Bộ đội của Tư Lược đoàn tự nhiên ở chỗ này.” Tắc Tư giáo hoàng nhìn Hắc Ám mục sư bị oanh tạc tập kích, đau lòng mà mắng. Rồi lão đập cánh bay về phía tây nam, miệng hô to hạ lệnh cho đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám ưng nhân quay trở lại nơi của Hắc Ám mục sư cùng Hắc Ám xạ thụ, chuẩn bị nhằm về hướng không có quân địch ở phía nam mà rút lui!

“Mẹ kiếp lão, Tắc Tư, lão đường đường là giáo hoàng Hắc Ám giáo đình, lại không biết xấu hổ mà chạy trốn ư. Ta khinh lão!” Diệp Phong không thể bay, dưới chân thi triển Tiêu diêu kiền khôn bộ chạy theo Tắc Tư, đang bay trên bầu trời hương về phía tây nam mà chạy trốn. Miệng hắn cố ý hét to ác độc. Có dực nhân của Quang Minh giáo đình ở đây, ý tứ của tên gia hỏa này không khó để đoán!

Hắc Ám mục sư bị oanh tạc đã hỗn loạn không ngừng. Hắc Ám kỵ sĩ và Hắc Ám xạ thủ nghe mệnh lệnh của giáo hoàng bệ hạ hướng phía nam mà rút lui, lại bị cuồng sa kỵ sĩ đoàn Mạt La đế quốc truy kích.

Chín con băng sương cự long trên bầu trời mắt thấy phía tây bắc có địa tinh hỏa pháo công kích Ma tộc dư nghiệt, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý liền đối băng sương long ưng hống vài tiếng. Tất cả băng sương cự long nhanh chóng rời xa phạm vi pháo kích!

Dực nhân bộ đội vừa mới tới, bay trên không đã thấy cự long, long ưng, cùng địa tinh hỏa pháo và một bộ đội cổ quái, liền giật mình. Bọn họ thấy Ma tộc dư nghiệt muốn chạy trốn, lập tức tăng tốc, triển khai không kích đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám ưng nhân đang muốn cứu đám Hắc Ám xạ thủ và Hắc Ám mục sư. Nghe được tiếng cố ý của Diệp Phong, tất cả đều bị sốc nhìn về hướng Tắc Tư.

Tuyết Lị - Đan Trạch Nhĩ, từ lúc bọn ma thú hoành hành ở Hỗn Loạn hoang nguyên, phải rời khỏi học viện mà trở về nhà. Không bao lâu, dưới sự khuyến khích của phụ thân, mà gia nhập Quang Minh giáo đình. Dựa vào thực lực bát giai Quang Minh ma kiếm sĩ, cùng với dung nhan tuyệt sắc mỹ lệ vô song, được lòng người, bây giờ đã là đoàn trưởng của đệ tứ kiếm sĩ đoàn thuộc dực nhân kiếm sĩ quân đoàn của Quang Minh giáo đình!

nl.“Là hắn? Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ? Hắn như thế nào biết được đọa lạc thiên sứ nào là Hắc Ám giáo hoàng ư?” Tuyết Lị kinh ngạc nhìn Diệp Phong vào Tắc Tư đang bay lui lại, nghĩ nghĩ rồi giang cánh hướng đến Tắc Tư mà bay. Thân là thành viên của Quang Minh giáo đình, phát hiện được Hắc Ám giáo hoàng tự nhiên không thể buông tha!

“Lam Lam, ta đuổi theo truy kích địch nhân, ngươi ở lại cùng mẫu thân của ngươi!” Lạp Phỉ Nhĩ mắt thấy bên mình triển khai phải kích, tâm tư cũng không muốn đứng tại một chỗ, sờ sờ đầu Lam Lam rồi nhẹ giọng dặn dò, sau đó xoay người đuổi theo địch nhân. Lam Lam lập tức theo y, không có chút nào để ý đến những việc phía sau.kien

Thư tính Băng sương cự long vẫn cứ chăm chăm nhìn Lam Lam, thấy tình huống này, nhìn làm Lam Lam với sự âu yếm, rồi nói với Lạp Phỉ Nhĩ: “Xem ra nó rất không muốn rồi xa ngươi. Ngươi mang nó đi chung. Ta sẽ giúp các ngươi ngăn chặn ma thú. Sau khi toàn bộ mọi việc chấm dứt. Chúng ta an tĩnh ngồi xuống, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi!”

“Được!” Lạp Phỉ Nhĩ vừa nghe thư tính băng sương cự long sẵn sàng hỗ trợ ngăn chặn ma thú, lập tức cao hứng gật đầu đáp ứng, sau đó nhảy lên lưng của Lam Lam, rồi tăng tốc hương tới nơi đoàn trưởng đại nhân khể thể công kích Tắc Tư.

Thư tính Băng sương cự long đưa mắt nhìn Lam Lam bay đi, rồi bay lên cao, phát ra vài tiếng long ngâm, dẫn đầu chín con cự long khác, cùng với hơn vạn con long ưng, hướng phía bắc nơi có đám ma thú mà bay đi.

“Nhìn kìa, long kỵ sĩ! Hắn quả thật là long kỵ sĩ!” Chúng binh tướng Mạt La đế quốc thấy Lạp Phỉ Nhĩ cưỡi rồng bay lên, đều phát ra những tiếng kinh hãi. Bên mình có một long kỵ sĩ siêu cấp hiếm thấy cho nên rất mừng rỡ, lại thấy băng sương cự long và băng sương long ưng bay về phía đám ma thú, có chút tò mò không hiểu.

“Chào, dực nhân tiểu thư. Thật là xảo hợp a, còn nhớ ta không?”

Tuyết Lị mặc bộ trang phục màu trắng của giáo đình bên ngực trái có một hình chữ thập màu vàng, phối hợp với mái tóc dài màu trắng và đôi cánh khiết bạch, vẻ cao quý thành khiết càng đậm thêm. Diệp đại sắc lang đã thấy nàng từ phía sau bay tới, không muốn điều khác xảy ra, liền cười hì hì vẫy tay chào hỏi nàng. Trong lòng thầm khen không ngừng, dực nhân này thật sự càng ngày càng quyến rũ!

“A a, quả thật là xảo hợp. Lôi Ân đoàn trưởng xác định đọa lạc thiên sứ phía trước chính là giáo hoàng của Hắc Ám giáo đình ư?” Tuyết Lị đanh ở phía trên cao gần Diệp Phong, đôi mắt đẹp chúy ý đọa lạc thiên sứ phía trước, miệng cũng khách khí đáp lại, rồi hỏi ngược Diệp Phong. Nam nhân có tính lưu manh trước mắt này, Tuyết Lị có ấn tượng khá đậm, tất nhiên sẽ không thể quên được!

“Đứng vậy, đúng vậy, lão hỗn đản đó là lão cừu nhân với ta!” Diệp Phong vừa nghe dực nhân đó nhớ rõ mình, trong lòng rất vui, rồi dùng đôi mắt sắc lang nhìn chăm chú động tác đập cánh ưu nhã của Tuyết Lị đang bay, rồi luống cuống gật đầu trả lời.

Lão cừu nhân? Tuyết Lị nghe Diệp Phong nói xong, có chút không rõ. Bất quá trước mắt không phải thời điểm để tán gẫu, nàng thấy đọa lạc thiên sứ đáp xuống mà chém giết bộ đội cổ quái đang gây khó khăn cho Hắc Ám mục sư, liền lập tức hướng về phía đọa lạc thiên sứ mà bay tới, miệng thì niệm chú phóng ra Quang Minh thần tốc, Quang Minh thần hộ, Quang Minh thần lực ba loại Quang Minh ma pháp phụ trợ nhằm tăng thực lực cho chính bản thân mình.

Trời, trên người dực nhân mỹ nữ nay phát ra ánh sáng trắng thật sự tô thêm vẻ thánh khiết a. Nếu có thể ôm mỹ nhân thánh khiết như vậy mà ngủ, thật không biết có bao nhiêu sảng khoái đây?

Lưu manh đoàn trưởng nhìn bộ dáng Tuyết Lị gia tăng thực lực, không ngừng nuốt nước miếng, trong đầu toàn là ý dâm, nhưng chân cũng không chậm trễ mà thi triển công phu. Hắn nói vài lời xấu xa với Tiểu Hắc đang ở trên vai trái, nhanh chóng thi triển Tiêu diêu kiền khôn bộ, cơ hồ cùng một lúc với Tuyết Lị tới gần phía trước Tắc Tư, huy kiếm mà triển khai tấn công!

"Đang đang đang đang ….."

Tắc Tư muốn giết thành viên Tư Lược đoàn, thấy cầm thú nam tước và một dực nhân mỹ nữ huy kiếm tấn công tới, bất đắc dĩ phải quay người một trăm tám chục độ, tay phải múa Ác Ma chi kiếm, tạo ra Hắc Ám kiếm khi đầy trời để hòng ngăn chặn thế công của hai địch nhân kia.

Mạnh thật….. Thế công của Tuyết Lị bị ngăn chặn, đập cánh bay lên cao, cảm giác tay phải cầm Quang ảnh kiếm bằng tinh cương có phần tê dại, thập phần giật mình về thực lực của Hắc Ám giáo hoàng. Nàng cũng thấy thế công của Lôi An như mình bị hòa giải, nhưng hắn lại có tốc độ cực nhanh như Hắc Ám giáo hoàng, tâm trạng càng thêm kinh ngạc về thực lực của Lôi Ân, liền múa kiếm lao xuống, đồng hành tác chiến.

“Hắc hắc, dực nhân tiểu thư, không nghĩ tới có thể cùng người cùng tác chiến, thật sự là một vinh hạnh. À, được rồi, đã vài lần gặp mặt, ta còn chưa biết phương danh của dực nhân tiểu thư!” Diệp Phong trong tay múa Quang Minh chi kiếm liên tục, nhằm vào ba điểm yếu thượng trung hạ trên người của Tắc Tư, mà điên cuồng công kích, miệng vẫn cố ý cười a a hướng Tuyết Lị mà hỏi.

“….. Tuyết Lị - Đan Trạch Nhĩ. Lôi Ân đoàn trưởng gọi ta là Tuyết Lị được rồi!” Tuyệt Lị đang tập trung đối đầu với Tắc Tư, nghe Diệp Phong trong lúc này còn có tâm tư tán dọc, không cười nổi đành phải lên tiếng.

“Lôi Ân, ngươi tên hỗn đản đáng chết này!” Địch nhân vừa chiến đấu với mình, lại vừa có thể phân tâm nói chuyện, Tắc Tư giáo hoàng đời này chưa từng bị khinh khi như thế, trong lòng tức giận dị thường, tay phải múa Ác Ma chi kiếm càng lúc càng mạnh, chỉ chém vào cầm thú nam tước. Khiến cho Hắc Ám kiếm khí không ngừng cuồng vũ, thật là kinh người.

Hắc hắc, giận rồi, giận rồi, chỉ cần như vậy là lão không thể trốn thoát được. Diệp Phong nhìn thấy tình trạng thành viên Hắc Ám giáo đình bị đồ sát, trường kiếm ra chiêu để hộ thân, kiếm khí tinh thuần màu trắng triệt tiên Hắc Ám kiếm khí của Tắc Tư, rồi phản công cùng lão dây dưa, muốn chế trụ Tắc Tư không cho lão chạy trốn.

Quang Minh giáo đình gần đây biết được Ma tộc dư nghiệt tập kích Mạt La đệ thất quân đoàn, liền đắc ý cho Tuyết Lị dẫn kiếm sĩ đoàn của nàng, cùng hai binh đoàn dực nhân trường thương đoàn và dực nhân xạ thủ đoàn tiến đến để tiêu diệt Ma tộc dư nghiệt.

Nói cách khác, bây giờ trong trận chriến, dực nhân bộ đội của Quang Minh giáo đình có ba vạn người, cộng thêm Mạt La đệ thất quân đoàn cùng với bộ đội cận chiến và hỏa pháo bộ đội của Tư Lược đoàn, thành viên Hắc Ám giáo đình hoàn toàn mất đi tất cả ưu thế, muốn rút lui thì bị truy kích đồ sát!

Đáng hận, Lôi Ân giảo hoạt này, muốn kéo dài thời gian với ta…... Tắc Tư cùng Diệp Phong và Tuyết Lị đánh nhau, đã thấy tình hình bên mình bị giết hại, trong lòng liền tỉnh ngộ không để bị chọc tức, muốn thoát khỏi sự dây dưa của Diệp Phong và Tuyết Li, nhưng vào lúc này băng sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ từ phía đông mà múa kích mang băng lãnh hàn khí đánh bất ngờ. Dưới sự hợp công của Diệp Phong, Tuyết Li và Lạp Phỉ Nhĩ, lão ngay cả rút lui cũng không thể, liền muốn bay lên trời!

Đáng hận, lại có thêm một bát giai Quang Minh ma kiếm sĩ, ta phải rút mau thôi.

Lạp Phỉ Nhĩ và Lam Lam phối hợp rất ăn ý, cộng thêm Tuyết Lị, Quang Minh ma kiếm sĩ khắc chế với Hắn Ám hệ, phối hợp với các tuyệt chiêu thần kỳ của Diệp Phong. Tắc Tư một đấu ba, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị tấn công chỉ có thể toàn lực phòng thủ!

Tuyết Lị vừa tấn công, vừa để ý lưu manh đoàn trưởng bà long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, trong lòng thật sự bị sốc. Hắc Ám giáo hoàng mặc dù thân có thực lực bá chủ siêu cường, nhưng hai thanh niên trước mắt cùng tuổi với nàng kia, một là bát giai băng sương kỵ sĩ có băng sương cự long làm vật cưỡi, người kia dù Quang Minh đấu khí không mạnh, nhưng cực kỳ tinh thuần, hơn nữa tuyệt kỹ vô cùng thần kỳ, biến hóa khôn lường. Nếu để một mình nàng cùng đối phó với hai người này, sợ rằng chỉ cầm chắc cái thua.

Hắc hắc, lão hỗn đản giáo hoàng, lão tử hôm nay nhất định phải giết được ngươi. Diệp Phong huy kiếm tấn công Tắc Tư, trong đầu liền có một ác niệm, nhìn Tiểu Hắc ở bên vai trái, trên mặt không ngừng mỉm cười, cũng không sợ lấy nhiều đánh ít, thắng không được vẻ vang. Cùng không cần nói nhiều, tên gia hỏa đích thị là lưu manh. Chỉ cần có khả năng diệt được địch nhân, hắn nhất định sẽ dụng biện pháp tối ưu nhất!

“Chi!!”

Một đạo tiếng kêu của khỉ vang lên. Khi Tắc Tư huy kiếm ngăn cản thế công cùng lúc của ba người, Tiểu Hắc vẫn yên lặng ngồi trên vai trái của Diệp Phong, đột nhiên phóng ra gây khó dễ, nhảy qua vai phải của Tắc Tư. Hai tiểu trảo đánh ra ác quyền nhằm ngay mắt phải và huyệt Thái Dương của Tắc Tư. Tắc Tư dù có xích lõa nằm mơ cũng không nghĩ tới việc lưu manh hầu tử dùng quyền đánh lén!!

“A…..”

Khí lực của Tiểu Hắc rất mạnh, cho dù là Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc, nó cũng có thể dễ dàng đánh ngã. Giờ phút này nó dùng sức đánh vào chỗ yếu ớt là mắt phải và huyệt Thái Dương, khi bị đánh trúng Tắc Tư lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, rồi ngã xuống đất, một nửa cái đầu rớt ra, có thể thấy được lực của Tiểu Hắc mạnh cỡ nào!

Tuyết Lị trước đó thấy Tiểu Hắc ngồi trên vai trái của Diệp Phong, cho rằng con tiểu ky linh hầu này thật đáng yêu. Bây giờ trong nháy mắt đã thấy ky linh hầu này lẻn đến vai phải của Hắc Ám giáo hòng, tung quyền đem Hắc Ám giáo hoàng siêu cấp cường giả như vậy mà đánh ngã, mặc dù đó là đánh lén, nhưng cũng không thể hiểu rõ, khí lực của ky linh hầu như thế nào lại to lớn như vậy??

Tiểu Hắc một kích đắc thủ, rồi kích thêm một cánh vào cái bụng của Tắc Tư. Tắc Tư đã ngã xuống đất, hộc máu kêu thảm. Lưu manh đoàn trưởng và long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ thấy sự việc này, trong lòng thầm hô cơ hội tốt, liền đồng thời huy thương múa kiếm, bạch mang cùng hàng sương hiện ra, kiếm ảnh cùng thương kình kết hợp lại, trước sau đánh lên Tắc Tư giáo hoàng đã ngã xuống đất!

“Giáo hoàng bệ hạ!?”

Chúng thành viên Hắc Ám giáo đình thấ giáo hoàng bệ hạ tôn kính bị thương năng giờ lại nặng thêm nữa, liền phát ra những tiếng kêu cực độ phẫn nỗ, muốn tiến lên để giết chết ba tên súc sinh bất kính đối với giáo hoàng bệ hạ. Đáng tiếc, so với đại quân bao vây bọn chúng, thực lực bọn chúng quá yếu, muốn đột phá vòng vây căn bản không có khả năng!

“….. Cái này….. Cái này sao lại thế…... Ta lại bại dưới tay một con hầu tử….. “ Tắc Tư quả không hổ là siêu cấp cường giả, bị thương năng như vậy, mà vẫn chưa có lập tức đoạn khí, huyết nhục cơ hồ đã làm mất đi khuôn mặt dễ nhìn, giãy dụa nhìn về phía Tiểu Hắc, cực độ không thể tinh con ky linh hầu này lại cường hãn như thế. Trong lòng bi an nhìn về phía Diệp Phong ba người, lộ ra một nụ cười thê lương giảo hoạt: “Lôi Ân, cho dù ta có thành vong linh….. cũng muốn đêm về Ma tộc chí bảo, Hắc Ám ma kiếm, từ trong tay ngươi mà đoạt đi….... còn có ma nữ yêu quý của ta U Nguyệt Nhi – Thước Lạp.”

Đường đường là Hắc Ám giáo hoàng, cửu giai Hắc Ám ma kiếm sĩ, bị một lưu manh hầu tử đánh lén mà chết thảm, lúc lâm chung, nói cho Tuyết Lị đang đứng trên mặt đất, nhằm để cho tên đoàn trưởng lưu manh oán hận này gặp phiền toái lớn!

“Tên gia hỏa có phải bị đánh cho đến choáng đầu không, nói cái gì vậy?” Diệp Phong nhì Hắc Ám giáo hoàng đã đoạn khí, trong lòng mắng thầm, biết Tắc Tư muốn hại hắn, liền liếc mắt nhìn thấy Tuyết Lị hơi sốc nhìn chằm chằm vào chính mình, rồi làm ra một bộ mặt không hiểu Tắc Tư nói gì.

Tuyết Lị vừa suy nghĩ ý tứ trong lời của Tắc Tư, rồi nhìn Diệp Phong, nói: “Lôi Ân đoàn trưởng, xem ra người cũng nên đến thăm Quang Minh giáo đình của chúng ta nha!”

“Hắc hắc, Quang Minh giáo đình là địa phương thần thành. Ta là người thô tục, đi vào thánh địa thế này cũng gây ô uế. Ta không muốn bị Quang Minh giáo đồ thóa mạ!” Diệp Phong điểm cây Thanh sảng tiêu hồn, cười hì hì như xong việc, trong lòng thầm mắng hận Tắc Tư.

Tuyết Lị nhìn Diệp Phong đáng chết vừa định mở miệng, Hắc Ám giáo đồ phía bắc điêu cuồng hét lên muốn bạo thù cho giáo hoàng, thì một trận tiếng xà rít vang lên, làm chúng binh tướng của hai bên đều quay về phía bắc mà nhìn, thấy rõ tình hình, trợn mắt há mồm, lộ ra thần sắc không thể tin!

Cách ba dặm về phía bắc của đệ thất quân đoàn doanh trại, ma thú vương giải màu hoàng kim dài hơn một trăm hai mươi thước, Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, cuộn tròn thân, rồi nghiêng chín cái đầu to, giống như một tòa thành, đứng trước hơn mấy vạn ma thú. Mười tám con mắt nhìn mười con băng sương cự long đang cùng nó giằng co, và hơn vạn băng sương long ưng. Hoàn toàn không có để ý công sự phòng ngự, như cái đó giống nhưng con chuột với loài người!

“Mẹ kiếp, Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, bọn chúng tự nhiên đến đây công kích? Hôm nay là ngày gì đây?” Diệp Phong nhìn chăm chú cái con vật to lớn ở phía bắc ngoài doanh trại, miệng buồn bực mà than.

“Tình hình không ổn, sau nó còn có Điện Quang Bôn Lôi hạt, Tiêu Phong Cự Dực điêu, Quang Minh Kim Văn hổ!” Tuyết Lị nhìn về phía bắc, mày nhiếu lại, lo lắng đối phương có thể gây khó dễ, thế nào cũng sẽ không tốt đó!

"Hống hống ….."

Trận trận long ngâm vang lên, sự tình xấu nhất vẫn chưa biến mất khỏi ý nghĩ của mọi người. Mẫu thân của Lam Lam, băng sương cự long cái có hình thể lớn nhất, dùng một thanh âm mà mọi người nghe không hiểu, cùng Bạo Sa Cửu Đầu hoàng đàm phán một phen. Sau đó một trận xà rít vang lên, rồi nó vặn vẹo cơ thể to lớn, dẫn đám ma thú nhằm hướng bắc mà lui về.

A cái này rốt cuột là như thế nào?! Mẫu thân của Lam Lam có thể nói vài câu khiến cho Bạo Sa Cửu Đầu hoàng rút lui? Sau này phải hỏi qua, hắc hắc, nếu có thể mượn vài băng sương long ưng thì rất tốt.

Diệp đại đoàn trưởng nhìn tình hình kỳ lạ ở phía bắc, trong lòng nghi hoặc muốn hỏi qua, đồng thời trong đầu để ý đến băng sương long ưng. Sau đó hắn nhìn chiến sự quanh mình, rồi mở miệng quát: “Tướng sĩ anh dũng, giáo hoàng của địch quân đã chết, hãy xuất ra thực lực của các người, tiêu diệt hoàn toàn những địch binh còn sót lại, để chờ lĩnh thưởng đi!”

## 125. Chương 125 - Long Vương Dữ Lưu Manh Liên Minh，thánh Ma Thị Xá？

Ma thú cổ quái đã triệt ly, Hắc Ám giáo đồ dưới sự công kích của ba nhóm gồm Tư Lược đoàn và đệ thất quân đoàn cùng với dực nhân bộ đội đều hoàn toàn bị tiêu diệt, không ai có thể chạy thoát khỏi vòng vây!

Một lần đã tiêu diệt năm vạn Hắc Ám giáo đồ cùng với Hắc Ám giáo hoàng, trận đánh này đối với Mạt La đế quốc và Quang Minh giáo đình có thể gọi là thắng lợi lớn. Đặc biệt là Hắc Ám giao hoàng bị giết, Hắc Ám giáo đồ tất sẽ loạn, như vậy càng có lợi hơn cho Quang Minh giao đình tiêu diệt bọn chúng!

Kì Mễ tướng quân không may, trở thành vật tế cho lưu manh đoàn trưởng. Khi chúng binh tướng giết Hắc Ám giáo đình, Diệp Phong cho Ba Nhĩ âm thầm kết thúc tánh mạng của gã.

Lần chiến đấu này, các binh đoàn của đệ thất quân đoàn đề có tổn thất, nhưng không nghiêm trong. Sơ bộ chỉ có năm ngàn, trong đó đa số là cuồng sa kỵ sĩ vì xung phong giết địch. Dực nhân bộ đội tổn thất không tới bốn ngàn.

nl.Tư Lược đoàn bộ đội cận chiến bởi vì quá hùng mãnh, vả lại có khải giáp bảo vệ cho nên thành viên và ma thú chỉ bị ngoại thương. Sa mạc thương thủ chết mất năm mươi bảy người.

Diệp Phong hôm nay tại Mạt La đế quốc có thể một tay che trời. Muốn tưởng thưởng cho binh tướng, chỉ cần nói với nữ vương lão bà một tiếng là được. Nhưng tên gia hỏa này đều cấp trước cho chúng binh tướng để yên lòng.

Bởi vì trong trận chém giết, trong số quan chỉ huy từ cấp đại đội trưởng trở lên của Quang Minh giáo đình, ngoài trừ Hắc Ám kỵ sĩ đoàn bị đoàn trưởng cuồng sa kỵ sĩ đoàn Cáp Lí – Thụy Đặc giết chết, còn lại đều bị chết dưới tay của thành viên Tư Lược đoàn. Nguyên nhân là bị Diệp Phong đầu tiên cho Ba Nhĩ bao cho thành viên Tư Lược đòn nhằm quan chỉ huy mà xuống tay trước tiên.kien

Tổng công đám đại đội trưởng cùng Hắc Ám giáo đồ, nửa số bị giết bởi hỏa pháo bộ đội và cận chiến bộ đội của Tư Lược đoàn, một phần lớn bị dực nhân bộ đội giết chết. Chúng binh tướng đệ thất binh đoàn chỉ giết được một ít. Tiền thưởng cũng đã lên tới một trăm hai mươi triệu ba trăm nghìn.

Diệp đại đoàn trưởng đối với số tiền thưởng này không có chủ ý giảm bớt, hơn nữa nhất định phải thưởng. Bởi vì hắn luôn tuyên bố là Kì Mễ bị địch quân giết chết, bây giờ đệ thất binh đoàn quân long vô thủ, đúng là thời cơ lớn để làm lung lạc quân tâm, muốn cho chúng binh tướng cảm kích và tôn kính hắn, như thế sau này mới có uy tính chỉ huy và điều khiển.

Đại chiến chấm dứt, chiến trường được dọn dẹp, thư tính băng sương đó thần thần bí bí khuyên Diệp Phong không nên đốt đi những thi thể của bọn Ma tộc dư nghiệt, mà muốn hắn để thi thể lại, rồi chờ hắn và Lạp Phỉ Nhĩ hoàn thành mọi việc, để nói với bọn họ vài vấn đề.

Tất cả bọn người Diệp Phong đều không giải thích được thư tính băng sương đó có dụng ý gì. Bất quá lưu manh đoàn trưởng chính là có ý đến đám băng sương long ưng, tự nhiên mừng rỡ nghe những điều thư tính băng sương, để cho nó có mặt mũi. Dù sao hắn cũng có chuyện muốn hỏi nó, lát nữa có hỏi cũng không muộn!

Tắc Tư nói ra việc Diệp Phong có Hắc Ám ma kiếm và tiếc lộ thân phận của U Nguyệt Nhi, lúc đó trận chiến đang rất náo nhiệt, cộng thêm Tắc Tư dùng thanh âm quá nhỏ, cho nên chỉ có Diệp Phong, Tuyết Lị, Lạp Phỉ Nhĩ ba người cùng với Tiểu Hắc và Lam Lam hai tiểu súc sanh nghe được, những người còn lại hoàn toàn không nghe gì!

“Lôi Ân đòa trưởng, người như thế nào biết được đọa lạc thiên sứ kia là Hắc Ám giáo hoàng?”

Phía chân trời ánh sáng yếu ớt chiếu lên, tại trung tâm doanh trại, Tuyết Lị đang quan sát đoàn trưởng lưu manh chỉ huy thành viên Tư Lược đoàn cùng với chúng binh tướng của Mạt La đế quốc, tò mò hỏi, nhưng không có trực tiếp hỏi ra nghi hoặc Hắc Ám ma kiếm ở trong lòng.

Bởi vì Tuyết Lị không chỉ vì một lời nói của Tắc Tư mà khẳng định lưu manh đoàn trường có Hắc Ám ma kiếm và thân phận của U Nguyệt Nhi, chỉ tạm thời nhẫn nại, trở về giáo đình, để tránh hiểu lầm đến lưu manh đoàn trưởng mà gặp phải phiền toái lớn. Dù sao hiện giờ Pháp Lôi Nhĩ gia tộc tại Mạt La đế quốc được nữ vương trọng dụng, lưu manh đoàn trưởng và những thủ hạ dưới tay đều có thực lực bất phàm, hơn nữa có địa tinh hỏa khí. Trước khi rõ ràng mọi việc, cũng không muốn đem phiền toái đến cho giáo đình!

“À à, Tư Lược đoàn của ta từng tiêu diệt một ít Hắc Ám giáo đình, rồi mới kết oán với Hắc Ám giáo đình. Lão giáo hoàng hỗn đản kia trước đó đã đi gây khó khăn cho ta, vì thế nhận biết được. Tuyết Lị tiểu thư bởi vì nghe được lời khiêu khích của lão mà hoài nghi ta có Hắc Ám ma kiếm ư? Nàng cho ta là một Quang Minh kiếm sĩ, lại muốn cất giấu Hắc Ám ma kiếm cái loại họa căn này ư? Đương nhiên, nếu Tuyết Lị tiểu thư không tin, ta có thể tùy thời mà hoan nghênh nàng đến điều tra. Bất quá chỉ có nàng được phép, còn người khác đến điều tra, phải qua cửa của Tư Lược đoàn, thậm chỉ cả Mạt La đế quốc!”

Diệp đại đoàn trưởng nhìn Tuyết Lị rồi nói với giọng khàn khàn, trong mắt bất chợt có một tia tiếu ý mê hoặc. Dù sao Hắc Ám ma kiếm trong người hắn, hắn không để lộ thì người của Quang Minh giáo đình đừng nghĩ sẽ tìm được. Còn Nguyệt Nhi thì nàng ta có thể ở trú địa bí mật. Vì thế gia hỏa này bây giờ có thể bảo đảm như vậy!

Tuyết Lị nghe hắn nói xong, cảm giác có chút đạo lý. Bởi vì hắn và Hắc Ám giáo đình có cừu oán, từ lúc chiến đấu thì biểu hiện của hắn có thể nhìn ra rõ. Hơn nữa hắn quả thật là Quang Minh kiếm sĩ, việc cất giữ Hắc Ám ma kiếm này tất yếu là một họa căn. Bất quá Hắc Ám giáo hoàng đâu thể vô duyên vô cớ trước khi chết, lại dùng phương thức này hãm hại hắn?

Không thể nghĩ thông, Tuyết Lị hiện tại thật sự không nghĩ rõ cái này rốt cuộc là vấn đề gì. Cộng thêm khi nghe tên lưu manh đoàn trưởng nói rằng, đều hoan nghênh nàng đến điều tra, cảm giác có chút xấu hổ, không nghĩ tiếp tục lưu tại đây, rồi nói khách sáo vài câu với Diệp Phong, và cáo biệt. Sau đó nàng cùng hai đoàn trường của giáo đình binh đoàn hội hộp, dẫn dực nhân bộ đội mang những chiến sĩ đã chết bay đi khỏi, để chuẩn bị trở về giáo đình an táng những anh hồn này!

Diệp Phong đưa mắt nhìn dực nhân tiểu thư rời đi, để cho Ba Nhĩ đi gọi đoàn trưởng Cáp Lí, đệ nhất cuồng sa kỵ sĩ đoàn, cười cười với gã rồi nói: “Cáp Lí đoàn trưởng, lần này ngươi thân thủ giết chết đoàn trưởng Hắc Ám kỵ sĩ đoàn của địch quân, mặc dù là cùng đồng chức quan, nhưng cũng nên phải thưởng tứ. Bây giờ Kì Mễ tướng quân đã bỏ mình, đệ thất quân đoàn mất đi chủ soái, vị trí này do ngươi đảm nhiệm đi. Chờ ta trở lại đế đô, thì không bao lâu ý chỉ của Liên Na nữ vương sẽ truyền đến!”

“Cái này…...” Cáp Lí nghe Diệp Phong nói xong, giật mình ngây ngốc, cảm giác có chút không thể khóc cười, vì chức vị tướng quân, hắn tùy tiện là có thể thăng được ư? Bất quá cảm giác chỉ là cảm giác, Cáp Lí không dám đắc tội với vị cầm thú nam tước này, lập tức khôi phục tâm tình, rồi mở miệng vừa cười vừa cảm tạ liên tục cầm thú nam tước.

Đã có chủ ý từ trước, Diệp Phong biết Cáp Lí sẽ không tin, nhưng tên gia hỏa này không cần phải giải thích nhiều. Khi chiến trường dọn dẹp xong xuôi, hắn phân phó Kiệt Nã Tư đi tìm Mộng Hinh, phụ trách chưởng quản tài vụ của Tư Lược Đoàn, để Mộng Hinh dẫn thành viên Tư Lược đoàn đến doanh trại, dựa theo lời hứa lúc trước của hắn mà thưởng kim tệ cho binh tướng!

Ngoài trừ thư tính băng sương ở lại ở khoảng đất trống phía bắc doanh trại, chín con băng sương cự long cùng băng sương long ưng đã sớm nhân lúc chúng binh tướng đệ thất quân đoàn dọn dẹp chiến trường, phản hổi tuyết sơn Kì Khoa Đức.

Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ dẫn Lam Lam đến thư tính băng sương cự long, để nó dẫn bọn họ đến tuyết sơn. Lạp Phỉ Nhĩ đối với việc này không có ý kiến gì. Diệp Phong muốn băng sương long ưng cũng thập phần đúng ý mà gật đầu đáp ứng.

Tên gia hỏa này thuần túy dựa vào Truyện Tống Trận. Nếu bên đối phương có địch ý, tình hình không ổn, hắn có thể lập tức phóng ra Truyện Tống Trận, cùng Lạp Phỉ Nhĩ và Lam Lam phản hồi trú địa bí mật. Còn thủ hạ ở một Truyện Tống Trận khác mà di chuyển, tuyệt đối không có nguy hiểm tánh mạng!

Chổ ở băng sương cự long và băng sương long ưng là giải đất trung tâm của tuyết sơn Kì Khoa Đức. Mười con băng sương cự long chiếm cái động lớn ở ngọn núi cao nhất tại trung tâm tuyết sơn!

Diệp Phong, Lạp Phỉ Nhĩ cùng Lam Lam, đứng ở trên lưng thư tính băng sương cự long, thể nghiệm một phen cảm giác cưỡi rồng. Chẳng bao lâu thư tính băng sương cự long đã bay vào động.

Ở cuối cái động lớn, cực kỳ rộng. Bốn phía còn có mười nhánh động nhỏ hơn, tại mặt đất ở phía đông bắc có một chỗ tróng, có vẻ như không phù hợp lắm, tương đối nổi bật. Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ nhảy xuống, quan sát chung quanh, nhìn cái động vài lần.

nl.Lúc này, chín con băng sương cự long khác cũng xuất hiện ở doanh trại, phân biệt từ những cái động nhỏ bay ra. Chúng nó nói với thư tính băng sương cự long một vài điều, mà Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhi nghe không hiểu.

Thư tính băng sương cự long nói một hồi với chín con băng sương cự long, đầu tiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau đó điềm tĩnh lại, đối Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ thần tình mơ hồ mà nói: “Thật xấu hổ, vừa rồi chỗ của chúng ta có xảy ra một chút vấn đề!”.kien

“À à, không sao, không sao!” Diệp Phong đánh gia tình hình chung quanh, trong miệng cười a a trả lời.

Thư tính băng sương cự long cũng là mẫu thân của Lam Lam, đối Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn Lam Lam đang ngồi bên cạnh Lạp Phỉ Nhĩ, sau đó đáp xuống đất, đối diện với Lạp Phỉ Nhĩ mà nói: “Nơi đây là một mạch tụ tập của long tộc băng sương cự long. Ta là hiện nhậm băng sương long vương Vưu Lị Ny. Có thể cho ta rõ, “Lạc Địch Tư” cũng chính là Lam Lam mà ngươi thường gọi, các ngươi đã gặp nhau như thế nào?”

Long tộc ở nam bắc đại lục gồm có quang, ám, băng, hỏa, phong, lôi, thổ, bảy huyết mạch. Mỗi chủng loại đều có vương giải, trong đó Quang Minh cự long vương tối cường, địa vị cao nhất, thống lĩnh tất cả cự long ngoại trừ Hắc Ám ma long. Đây là điều bình thường mà các tộc sanh linh ở đại lục đều biết!

Nếu không có sự kiện trọng đại, long tộc cũng không tập trung số lượng lớn tại một chỗ, mà sẽ rải rác chiếm đóng mỗi người một đỉnh núi. Cho nên Vưu Lị Ny long vương này chỉ có chín con băng sương cự long là chuyện bình thường, các băng sương còn lại đều không ở đây.

Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ nghe được mẫu thân của Lam Lam là băng sương long vương, hơn nữa Lam Lam còn có tên gọi, cả hai đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, rồi trịnh trọng giới thiệu chính mình cho Vưu Lị Ny long vương. Lạp Phỉ Nhĩ lập tức thuật lại việc gặp được Lam Lam cho Vưu Lị Ny long vương nghe.

Diệp Phong nhàn hạ ngồi không, ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, liếc qua liếc lại chỗ này, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về ý niệm của hắn. Chín con băng sương cự long cũng ngồi, lẳng lặng lắng nghe Lạp Phỉ Nhĩ thuật lại câu chuyện!

“Nguyên lai tên nhân loại đáng hận lúc trước ăn trộm Lạc Địch Tư do trọng thương mà chết, xem ra ngươi và Lạc Địch Tư thật sự có duyên a!” Băng Sương Vưu Lị Ny, nghe Lạp Phỉ Nhĩ thuật lại xong, nhìn Lam Lam thở dài cảm khái, nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp: “Theo lý thuyết, thì Lạc Địch Tư đến bây giờ không có khẳng năng lớn như vây. Trước đó nếu không phải có huyết mạch chí thân của long tộc lôi cuốn, ta căn bản không thể nhận ra nó là hài tử của ta. Vì sao lại như thế? Nó gặp được biến cố gì?”

“Nó ăn rất nhiều băng hệ ma tinh!” Lạp Phỉ Nhĩ ứng thanh trả lời, đem sự tình Tư Lược đoàn cho tới việc băng hệ ma tinh đem cho Lam Lam ăn nói cho Vưu Lị Ny long vương nghe.

“Chỉ ăn ma tinh mà lớn đại như vậy ư??” Vưu Lị Ny long vương và chín con băng sương cự long khác nghe vậy tất cả đều sửng sốt, nó lắc đầu cảm khái: “Xem ra Lạc Địch Tư bị trộm đi là trong họa có phúc. Lúc còn nhỏ mà đã ăn nhiều ma tinh như vậy, sau này nó trưởng thành, khẳng định sẽ là một băng sương cự long mạnh nhất!”

“Vưu Lị Ny long vương, có thể nói cho ta biết hay không, ngài như thế nào là có thể nói cho Bạo Sa Cửu Đầu hoàng rút đi, còn có việc để lại thi thể Ma tộc dư nghiệt nữa?” Diệp Phong thấy băng sương long vương hỏi xong nói rằng, Lam Lam ăn ma tinh cũng rất có lợi cho sau này, hắn liền lập tức bắt đầu hỏi nghi điểm trong lòng của mình.

Vưu Lị Ny long vương cười cười: “Lý do ta khuyên được Bạo Sa Cửu Đầu hoàng rút đi rất đơn giản, bởi vì nó sỡ dĩ dẫn đám ma thú xâm phạm lãnh thổ của nhân loại, hoàn toàn là do thực vật. Ở Hỗn Loạn hoang nguyên phía nam, số dã thú đã bị chúng nó ăn hết, chúng nó muốn sống sót, ngoài trừ ăn đồng loại của mình, chỉ có cách phải đến địa phương khác mà săn bắt. Ta muốn là sau trận chiến đem thi thể Ma tộc dư nghiệt, để khuyên chúng nó. Kỳ thật nếu ma thú có thực vật sung túc, căn bản sẽ không tới đến khắp nơi. Chúng nó không có quá tham lam, chỉ cần có thức vật mà thôi!”

Ân? Nguyên lai là như vậy….. Xem ra có thể lợi dụng điểm này này để nói chuyện với con trùng chín đầu….... hắc hắc, ta thật là tài, cái ý nghĩ này thật tốt….. Diệp Phong nghe Vưu Lị Ny nói xong, gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó những ý nghĩ xấu xa và thông minh nhỏ xuất hiện trong đầu, chủ ý quỷ quái lại có.

Vưu Lị Ny nữ vương nhìn Diệp Phong gật đầu hiểu rõ, cùng với Lam Lam ở bên cạnh Lạp Phỉ Nhĩ, ấp úng hỏi: “ Lạp Phỉ Nhĩ, ta muốn cho Lam Lam ở với ta, nhưng nó lại không muốn xa ngươi. Ngươi có thể thường xuyên hay ở lại tuyết sơn Kì Khoa Đức không?”

“Cái này…..” Lạp Phỉ Nhĩ nghe vậy cảm thấy khó xử, nhìn về phía Diệp Phong. Y rất muốn để Lam Lam đoàn tụ cùng mẫu thân, nhưng lại không thể làm Lam Lam rời khỏi mình. Còn chuyện thường xuyên lui tới hay ở lại tuyết sơn Kì Khoa Đức đều không dễ, trừ phi đoàn trưởng đại nhân chịu để một Truyền Tống Trận tại đây!

“Vưu Lị Ny long vương, Lạp Phỉ Nhĩ là nhân loại, thường đến hay ở lại tuyết sơn Kì Khoa Đức thật là làm hắn khó xử. Hơn nữa trước tiên không nói Lam Lam đặc biệt không muốn rời xa Lạp Phỉ Nhỉ, mà nói nó bị chúng ta yêu thương nói quá đã có tính ham chơi, cũng không có khả năng ở mãi tại tuyết sơn như vậy. Lúc trước nó và ky linh hầu của ta thường chơi chung, đó chính là ví dụ!” Diệp Phong nhả khói thuốc ra, rồi ngẩng đầu nhìn băng sương long vương, giọng khàn khàn nói, trong lòng hắn mừng thầm vì cái ý niệm ban đầu của hắn có hy vọng thành công.

Vưu Lị Ny long vương nghe Diệp Phong nói xong, lo lắng chẳng biết thế nào cho tốt đây. Bởi vì Diệp Phong nói rất đúng, để một nhân loại thường tới hay là ở lại tuyết sơn, căn bản là cưỡng cầu, nó cảm thấy xấu hổ vì có quan hệ này.

Vừa mới gặp lại hài tử, Vưu Lị Ny long vương căn bản không thể đối mặt với việc Lam Lam rời khỏi nó. Như vậy nó tuyệt đối không chịu. Nếu là sự việc khác, nó có thể dùng cách bá đạo trước nhân loại. Nhưng hai người này coi như là ân nhân thường chiếu cố tới Lam Lam, hơn nữa Lam Lam đối với bọn họ không muốn rời xa. Nếu dùng biện pháp mạnh với bọn họ, Lam Lam có thể sẽ hận nó. Việc này thật sự là rất khó xử a!

“Hắc hắc, Vưu Lị Ny long vương, ngài không cần lo lắng. Kỳ thậy ngài muốn mỗi ngày nhìn thấy Lam Lam cũng không khó. Ta có Truyện Tống Trận có thể để truyện tống điểm ở tại tuyết sơn Kì Khoa Đức, để Lam Lam đi theo chúng ta, cũng có thể tùy thời mà trở về gặp ngài, hoặc giả là ngài đi gặp nó. Bất quá ngài cũng biết Truyện Tống Trận là cái vật rất quý giá. Chúng ta dùng Truyện Tống trận để đối địch với đối phương, thiếu nó nhất định thực lực sẽ bị giảm. Cho nên ta hy vọng ngài có thể cùng liên minh với chúng ta, tùy thời trợ giúp chúng ta!” Lưu manh đoàn trưởng nhìn băng sương long vương mỉm cười biểu lộ, cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ ly.

“Truyện Tống Trận?!” Vưu Lị Ny long vương và chín con băng sương cự long khác, nghe Diệp Phong nói xong, giật mình kinh ngạc, không nghĩ cái tên nhân loại nho nhỏ khi không chỉ có địa tinh hỏa khí, mà còn có Truyện Tống Trận hảo bảo bối!

“Ngươi nói, trợ giúp các ngươi, là hiệp trợ ngăn chặn địch quân, hay là xâm lược? Nếu là cái sau, tổ tiên long tộc chúng ta có quy định, cự long không thể tham gia xâm lược!” Vưu Lị Ny long vương vì có thể thường xuyên nhìn thấy Lam Lam, đối với đề nghị của Diệp Phong có chút động tâm, nhìn hắn chánh sắc hỏi.

“Cái trợ giúp này, không thể xác định lúc này. Bất quá Vưu Lị Ny long vương nếu có thể đồng ý liên minh, chỉ cần sau này tùy thời điều khiển băng sương long ưng tùy thời mà trợ giúp chúng ta!” Diệp Phong ngẩn đầu nhìn Vưu Lị Ny long vương, trả lời quả quyết.

“Tốt….. nói như vậy, ta có thể phái băng sương long ưng tùy thời trợ giúp các ngươi…..” Vưu Lị Ny vì ái tử, gập đầu đáp ứng liên mình còn chưa thương thuyết xong, thì phía đông bắc của động lớn có một cửa động khác bị ngăn chặn, đột nhiên truyền ra một trận long ngâm liên hồi!

“Không xong, Thánh Ma muốn lao ra. Hôm nay nó rốt cuộc sao lại như thế?!” Vưu Lị Ny long vương nhìn về phía cái động bị ngăn đó, nghi hoặc hô lên, cùng chín con băng sương cự long, ngặn chặn trước cửa động. Cái này làm Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ đều mơ hồ chí cực, chỉ biết băng sương long vương nói Thánh Ma là cái gì, lại có thể phát ra long ngâm, chẳng lẽ là một cự long?

## 126. Chương 126 - Quang Ám Đồng Thể，cổ Quái Cự Long

Sự thật đã chứng minh, lần này vận khí của Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ thật tốt, tiếng long ngâm càng ngày càng gần. Một con cự long cổ quái từ bên trong cái động bị chặn bay đến, khiến hai người bọn họ đều giật mình choáng váng. Bởi vì con cự long này thật sự cổ quái!

Ở cửa động là một con “song đầu cổ quái cự long” hình thể lớn hơn Lam Lam một chút, hình dạng cũng đại khái giống cự long, đang bay vòng vòng ở cửa động. Bốn con mắt của hai cái đầu nhìn chằm chằm về phía Diệp Phong.

Theo lý thuyết, song đầu tại long tộc mặc dù là hiếm thấy, nhưng không phải không có. Tuy nhiên long lân (vẩy rồng) của con cự long này có màu sắc không đều, trước Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ là một cự long có long lân cực kỳ cổ quái. Cái trán, cái cổ, tứ chi long trảo, ở phía trán có một phiến lân màu trắng hơi lớn, còn lại đều màu đen. Hơn nữa cái đầu bên trái có mắt màu đen, còn đầu bên phải mắt màu trắng. Long xỉ( răng rồng) trái trắng phải đen.

“Bối Khắc, Lộ Kì, các ngươi hôm nay sao lại như vậy, sao xúc động thế?” Vưu Lị Ny long vương cúi đầu nhìn song đầu quái long chánh sắc hỏi.

“Vưu Lị Ny mụ mụ, cái nhân loại kia là ai? Trong cơ thể hắn có một cổ Hắn Ám nguyên tố thuần chánh. Từ khi hắn tiến vào động, ta cảm giác được, thật thân thiết, thật thoải mái!” Đầu phải của song đầu quái long dùng hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, miệng không trả lời mà hỏi lại, đầu trái lập tức bổ sung: “Ta cũng cảm giác được trong cơ thể hắn có Quang Minh nguyên tố thuần chánh!”

“Long thần tại thương, Quang Ám đồng thể?! Lôi Ân, ngươi rốt cuộc là ai??” Vưu Lị Ny long vương và chín con băng sương cự long khác, nghe thanh âm non nớt của song đầu quái long xong, tất cả đều giật mình quay đầu nhìn về phía Diệp Phong!

Không xong, con rồng quái thai này như thế nào nó cảm giác được lão tử có chân khí chánh ma?? So sánh với sự giật mình của bọn băng sương long vương, Diệp Phong trong lòng cực độ rung động, không thể tin được rằng hắn dù không có dụng chân khí, mà bị song đầu quái long cảm giác được.

“Không cần khẩn trương, ta chỉ là một nhân loại bình thường. Quang Minh nguyên tố chính do ta tu luyện, còn Hắc Ám nguyên tố là thu hoạch ngoài ý muốn khi dung hợp Hắc Ám ma kiếm!” Dằn rung động trong lòng xuống, lưu manh đoàn trưởng bắt đầu nói hươn vượn!

“Hắc Ám ma kiếm?! Long thần tại thượng, Lôi Ân ngươi có phải chán sông không? Tu luyện Quang Minh nguyên tố còn dám dung hợp Hắc Ám ma kiếm? Khó tin nổi, thật sự khó tin nổi. Ngươi lại tự nhiên lại có khả năng bình an vô sự với Hắc Ám nguyên tố….. Chẳng lẽ…... Chẳng lẽ ngươi cùng Thánh Ma có điểm giống nhau?”

Vưu Lị Ny long vương đã từng kiến thức qua Diệp Phong sử dụng Quang Minh đấu khí, nghe Diệp Phong nói xong, trong mắt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc. Cuối cùng nó nói một câu rồi nhìn về phía song đầu quái long, rồi thở dài. Chín con băng sương cự long còn lại, nhìn Diệp Phong một hồi, rồi nhìn song đầu quái thai một hồi, hình dạng rất cổ quái.

Diệp Phong và Lạp Phỉ Nhĩ liếc mắt nhau, nhìn lại cái con song đầu quái long đang nhìn chằm chằm hắn, hướng tới băng sương long vương hỏi: “Vưu Lị Ny long vương, cái song đầu cự long là gì vậy? Ta là Quang Ám đồng thể, cho tới bây giờ không bị phát hiện, nó như thế nào có khả năng một lần phát hiện được hai loại?”

“Nó được gọi tắt là Thành Ma, giống với ngươi cũng là Quang Ám đồng thể, nhưng nó có hai đầu nên có hai tư duy. Nếu tách ra mà xưng hô, thì bên trái là Bối Khắc, bên phải là Lộ Kì. Chúng nó trời sanh có năng lực cảm ứng siêu cường với Quang Ám nguyên tố, cùng trí tuệ cao siêu. Hôm nay đã được một ngàn tuổi, cũng sắp trưởng thành. Tri thức của chúng nó đều hiểu được sắp là cự long trưởng thành!” Vưu Lị Ny long vương nhìn Diệp Phong rồi mở miệng giải thích.

Quang Ám đồng thể, cự long có hai tư duy? Mẹ kiếp, cái này quả thật là ngu….. Hắc hắc, nhìn nó đối với ta có chút cảm giác. Diệp Phong nghe giải thích xong, giật mình không ngừng, hai mắt đảo qua đảo lại, nhìn vào sông đầu cự long Thánh Ma, trong đầu có ý tà niệm, ra vẻ tò mò hỏi băng sương long vương: “Vưu Lị Ny long vương, nó vì nguyên nhân gì mà bị như vậy?”

“Đương nhiên, việc lạ này phải có nguyên nhân chứ. Nếu các ngươi đã thấy, thì ta cũng nói rõ cho các ngươi nghe…..” Vưu Lị Ny long vương cúi đầu nhìn Diệp Phong vào Lạp Phỉ Nhĩ cùng với ái tử Lam Lam của nó, rồi kể lại sự tình của song đầu cự long Thánh Ma.

Thánh Ma, là quái thai bởi sau khi hùng tính Hắc Ám ma long ( con đực) cưỡng gian thư tính Quang Minh cự long ( con cái). Mẫu thân nó bị Hắc Ám ma long cường bao, vì sỉ nhục mà tự vận, để lại cái trứng của nó, và bị long tộc liệt vào dị loại, nhưng cũng không dám giết chết chúng nó. Trải qua cuộc thượng nghị của Quang Minh long vương và năm vị long vương khác, do băng sương long vương đời trước một mực muốn đem nó về nuôi dưỡng ở tuyết sơn Kì Khoa Đức. Nếu chúng nó thành thật thì chúng nó có thể sống, nếu trở thành Hắc Ám ma long bình thương gây tác nghiệt, thì trực tiếp giết chết chúng nó!

Cái đầu bên phải Lộ Kì mặc dù trời sanh có tính tình hung bạo, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua Hắc Ám ma long, được dạy bảo rốt cuộc cũng nghe lời, cho tới bây giờ chưa xuất hiện tình huống dị thường, cùng với cái đầu trái Bối Khắc ôn thuận, vẫn bị quản giáo tại tuyết sơn Kì Khoa Đức!

Trước khi Vưu Lị Ny kế thừa vị trí long vương, đối đãi với con song đầu cự long đáng yêu này cực tốt. Sau khi kế thừa vị trí long vương, bởi vì tư niệm trượng phu ngoài ý muốn chết thảm, lại thêm ái tử bị đánh cắp, liền muốn Thánh Ma gọi nó là mụ mụ. Ngày thường đối xử đặc biệt thương yêu đối với Thánh Ma, ngoài trừ không muốn cho nó ra khỏi tuyết sơn, những điều còn lại cơ hồ đều đáp ứng nó. Thánh Ma đối với mụ mụ thương yêu chúng nó này thập phần tôn kính!

Trước đó khi Diệp Phong, Lạp Phỉ Nhĩ vừa tới đây, chín con Băng sương cự long đã báo cho Vưu Lị Ny long vương biết, tình huống bất thường của Thánh Ma.

Ân? Dị loại bị nhốt? Cái này mẹ nó, không dễ xử lý!

Diệp Phong nghe Vưu Lị Ny thuật lại xong, điểm lên cây Thanh sảng tiêu hồn, nhìn Thánh Ma vẫn yên lặng nhình chăm chú hắn. Hai mắt chuyện động, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói: “Vưu Lị Ny long vương, thỉnh đừng trách ta lắm mồm, các ngươi đối với con ấu long đáng yêu chưa làm ác bao giờ này, quản quá nghiêm ngặc, không có một chút tự do, có chút không đúng đó!”

“Không sai, ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta lúc bằng tuổi của Thánh Ma, cơ hồ đã đi khắp đại lục!” Một con hùng tính băng sương cự long giọng thô thiển nói tiếp, làm ra một bộ hình dánh rất tức giận.

Thánh Ma tại tuyết sơn rất tốt, tất cả băng sương cự long đều đối với chúng nó đặc biệt sủng ái. Bây giờ có một con băng sương cự long lên tiếng, tám con còn lại cũng mở miệng phụ họa theo!

“Ài, ta cũng muốn cho chúng nó đi ra ngoài xem thế giới mới. Nhưng ta cũng đã từng ba lần hướng Quang Minh long vương ý kiến, nhưng đều bị phản đối, không có biện pháp!” Vưu Lị Ny long vương sớm đã coi Thánh Ma là người ruột thị, nhìn Lam Lam cùng Thánh Ma, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

“Vưu Lị Ny mụ mụ…..”Song đầu cự long Thánh Ma vẫn tò mò nhìn chăm chú Diệp Phong, đi đến chân phải phía sau của Vưu Lị Ny, thân mật lên tiếng.

“Ai, một con ấu long đáng thương. Vưu Lị Ny long vương, dù sao Lam Lam đã đi theo chúng ta, nơi này sẽ có truyện tống điểm, không bằng ngài để Thánh Ma làm bạn với Lam Lam nha, thuận tiện đi xem thế giới mới. Nếu có tình huống gì thì cũng có tùy thời trở về!” Diệp Phong làm ra vẻ cực kỳ đáng thương đối với Thánh Ma, rồi trầm tư đề nghị băng sương long vương.

“Được đó, long vương. Thánh Ma cũng không còn nhỏ nữa, Cũng nên cho chúng nó đi ra ngoài để kiến thức được thế giới bên ngoài. Dù sao Quang Minh long vương hơn trăm năm rồi không đến đây, hơn nữa có Truyện Tống Trận, Thánh Ma có thể tùy thời trở về!” Chín con băng sương cự long còn lại rất thương yêu Thánh Ma, nghe lưu manh đoàn trưởng nói, tất cả đều gập đầu đồng ý.

Thánh Ma trong lòng của Vưu Lị Ny long vương có địa vị không phân cao thấp với Lam Lam. Vưu Lị Ny nghe Diệp Phong nói xong, cùng với chín con băng sương cự long kia khuyên, cũng không nhịn được liền động tâm, nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: “Nếu là như thế, quả thật có thể cho Thánh Ma đi ra ngoài để thêm chút kiến thức. Bất quá Lôi Ân đoàn trưởng ngươi nên chú ý nha, ngàn vạn lần đừng cho nó lộ diện trước mắt cự long còn lại. Nếu không Quang Minh long vương mà truy cứu, ta cũng không đảm đương nổi!”

“Ha ha ha, yên tâm, yên tâm, ta chỉ dẫn chúng nó đi ra ngoài để có thêm kiến thức. Nếu mà trùng hợp gặp gỡ cự long khác, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Ta cam đoàn mà! Diệp đại đoàn trưởng thấy Vưu Lị Ny long vương đồng ý, lập tức mừng rỡ cười to cam đoan, trong lòng không ngừng sảng khoái.

“A, a, Vưu Lị Ny mụ mụ vạn tuế, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi rồi!” Bối Khắc và Lộ Kì cao hứng nhìn nhân loại tóc đen có cảm giác thân thiết với chúng nó, tâm trạng thập phần cảm kích lời đề nghị của hắn, cái đầu dũi dũi dưới chân long vương mụ mụ nũng nụi.

“Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc!” Vưu Lị Ny long vương sờ sờ cái đầu của Lam Lam, rồi sờ đầu của Bối Khắc và Lộ Kì, nở nụ cười mãn nguyện.

Hắc hắc, rốt cuộc lão tử sau này đã có phương tiện di chuyển. Song đầu cự long Quang Ám đồng thể, hè hè, thoạt nhìn rất có uy phong, trở về sẽ kể cho Lộ Lộ các nàng biết, thế nào cũng làm các nàng kinh ngạc. Lão tử hôm nay thu hoạch nhiều thật, ha ha..

Diệp Phong nhìn Vưu Lị Ny và Thánh Ma đang mừng rỡ, trong lòng rất vui, chuẩn bị khi trở về sẽ kể lại hết huyền diệu cho mọi người. Đồng thời cũng nghĩ tới vấn đề với Quang Minh giáo đình, tuy nhiên lập tức thích ứng, tên gia hỏa này sẽ nói: Quang Minh giáo đình thật thích quản chuyện người khác, long tộc không quản thì sao đến lượt các ngươi.

Lam Lam nhìn mẫu thân một hồi, rồi nhìn Thánh Ma và băng sương cự long còn lại, trong mắt tràn ngập sự tò mò và cảm giác thân thiết. Tại đây trước mặt đồng loại chính thức, Lam Lam thuở nhỏ đã li khai, phải cần có một khoảng thời gian để thích ứng!

“Lam Lam, ngươi rốt cuộc đã tìm được mãu thân và đồng tộc. Tương lai sau khi ta chết, không cần lo ngươi cô đơn nữa.” Mĩ nam Lạp Phỉ Nhĩ nhìn người bạn thân nhiều năm của y, trong lòng yên lặng chúc phúc.

Bởi vì cuộc sống của nhân loại và cự long rất khác xa, Lạp Phỉ Nhĩ sợ sau khi mình và bọn người đoàn trưởng già chế, chỉ còn một mình Lam Lam cô đơn. Bây giờ Lam Lam đã tìm được mẫu thân và đồng tộc, y rốt cuộc đã yên tâm!

Cười vui một trận, Diệp Phong và Vưu Lị Ny long vương hoàn tất cuộc nói chuyện. Sau đó dưới yêu cầu của băng sương cự long, hắn lấy ra Hắc Ám ma kiếm cho chúng nó xem qua một phen. Rồi để Lạp Phỉ Nhĩ cho Lam Lam ở lại làm bạn với Vưu Lị Ny long vương. Cuối cùng dưới ánh mắt vui mừng của chúng cự long, từ vong linh thánh giới lấy ra Truyện Tống Trận, mỉm cười vui vẻ bước vào, chuẩn bị phản hồi trú địa bí mật, để báo cho mĩ nhân biết tin tốt!

## 127. Chương 127 - Cung Đình Dâm Lạc, Thê Mỹ Thục Nữ Ý Ngoại Thâu Thính

Quang Minh lịch, tháng 10 năm 9720 đã có hai sự kiện trọng đại xảy ra và nhanh chóng truyền đi khắp cả hai miền nam bắc đại lục, khiến cho người người bàn tán xôn xao, hầu như chẳng ai là không biết, chẳng ai là không hiểu.

Sự việc thứ nhất là Quang Minh giáo đình phối hợp với đệ thất quân đoàn của Mạt La đế quốc và Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn mà tiêu diệt được năm vạn giáo đồ của Hắc Ám giáo đình, trong đó có cả Hắc Ám giáo hoàng. Điều này đã khiến cho cư dân của các đế quốc đều thập phần cao hứng, bởi vì các chủng tộc của nam bắc đại lục đều bị Ma tộc giết hại, vì vậy mà họ rất kinh tởm đối với dư nghiệt của Ma tộc.

Giáo hoàng bị giết, đương nhiên là khiến cho Hắc Ám giáo đồ như quần long vô thủ. Quang Minh giáo đình lập tức thừa cơ truy sát Hắc Ám giáo đồ khắp nơi, gặp ai giết nấy, cương quyết tiêu diệt triệt để dư nghiệt của Ma tộc tại nam bắc đại lục, khiến cho họ hoàn toàn tuyệt tích.

Sự việc thứ hai là Thiên Vũ đế quốc xua quân tấn công Mạt La đế quốc, bị nguyên soái Cát Lôi Tư của Mạt La đế quốc hạ độc trong nước, đến ngày thứ tư thì toàn quân bị độc phát, rồi bị quân đội của Mạt La đế quốc phản kích cùng với hỏa pháo oanh tạc. Cuối cùng thì năm cánh quân được phái đi chỉ còn lại một. Cánh quân này dưới sự thống lĩnh của Tây La tam hoàng tử phải chật vật lắm mới quay trở về quê nhà được.

Chỉ với một trận chiến mà đã tiêu diệt được bốn cánh quân của địch nhân, điều này khiến cho danh tiếng của Cát Lôi Tư nổi lên như sấm, nhưng không ai biết rằng đó hoàn toàn đều là nhờ vào kế sách của Diệp Phong, nên y mới được liệt danh vào một trong các vị thống soái kiệt xuất nhất của đại lục.

Cát Lôi Tư rất muốn thanh minh việc này, và nhường lại chức nguyên soái cho Diệp Phong, nhưng bị Diệp Phong phản đối kịch liệt. Bởi vì hắn tạm thời không muốn được quốc gia quá trọng thị, có như vậy thì hắn mới có thời gian để lo cho Tư Lược đoàn và toàn tâm phát triển Mạt La đế quốc. Hắn không muốn cho các thế lực tại Mạt La đế quốc biết được đối thủ chân chính của họ là ai, điều ấy mới đúng là hiệu quả mà hắn mong muốn nhất.

Vốn dĩ là một quốc gia yếu nhất trong tám quốc gia, lại trải qua hai trường đại chiến, vậy mà chỉ một cái lắc mình mà mọi việc đã biến đổi hoàn toàn. Giờ đây, Mạt La đế quốc đã trở thành một cường quốc mà các quốc gia khác đều không dám khinh thị, đó cũng là nhờ Hoàng Gia Tư Lược đoàn đã có được hỏa pháo trước tiên, mà số lượng thì càng ngày càng tăng chứ không giảm. Mặc dù Mạt La đế quốc đã liên tiếp trải qua nhiều trận trinh chiến, binh lực cũng có phần suy giảm, tuy nhiên, các quốc gia khác vẫn không dám xem thường bọn họ, huống chi bọn họ còn có một vị thống soái kiệt xuất nữa!

Bàng Kì bệ hạ của Thiên Vũ đế quốc nhân vì thấy bốn cánh quân bị tiêu diệt, lại thêm nhận được tin minh hữu của mình là Tắc Tư giáo hoàng bị giết, giận đến nổi ngất xỉu ngay giữa buổi triều, bệnh không dậy nổi. Mọi sự vụ trong nước đều giao cả cho tam hoàng tử Tây La.

So với Mạt La đế quốc, tình hình bây giờ của Thiên Vũ đế quốc có thể nói là cực kỳ bất lợi, bởi vì binh lực toàn quốc của họ chỉ còn lại ba cánh quân. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để xâm chiếm lãnh thổ của bọn họ.

Bốn đại cường quốc là ải nhân vương quốc, dực nhân vương quốc, Quang Minh đế quốc, và thú nhân vương quốc liền thừa dịp quân lực của Thiên Vũ đế quốc không đủ, mà điều tập binh mã chuẩn bị có hành động. Ý đồ của bọn họ thế nào, không nghĩ cũng biết.

Tất nhiên, với cái loại tiện nghi như thế này, thì kẻ cao hứng nhất dĩ nhiên phải là lưu manh đoàn rrưởng, nhưng hắn còn phải quan sát tình hình và hành động của tứ đại cường quốc đó thế nào đã. Hắn phải chờ đợi thời cơ tốt nhất để giành lấy thu hoạch lớn nhất và khiến cho tổn thất của mình giảm thiểu càng thấp càng tốt.

Mạt La đệ thất quân đoàn, cuồng sa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cáp Lý từ sau khi được Diệp Phong tuyển lựa làm tướng quân ngay tại chỗ, rồi sau đó được Liên Na nữ vương xác thực địa vị, thì trong lòng rất kính nể và cảm kích đối với Diệp Phong, không ngờ rằng hắn lại có thể đề bạt cho mình lên tới chức tướng quân như thế này.

Còn lại bốn vị tướng quân của bốn cánh quân khác của Mạt La đế quốc vốn không phục cầm thú nam tước, thì đã có hai chết, hai bị cắt chức, mà quân đoàn cũng theo quân đội toàn quốc cải biên. Từ bảy quân đoàn bị tổn thất, nay gộp chung lại thành bốn quân đoàn. Tất cả đều được thay bằng các thủ hạ thân tín của Cát Lôi Tư tướng quân, ai nấy cũng đều là các binh đoàn đoàn trưởng và tướng quân, đều trung thành cẩn cẩn với đế quốc.

Trong cái việc bốn tướng quân cũ, có hai là bị chết, còn hai người bị cắt chức, nguyên nhân đã quá rõ ràng, bọn họ không phục lưu manh đoàn trưởng, tất nhiên là hắn sẽ không buông tha cho bọn họ. Hắn phái người đi giết hai vị tướng quân, khiến cho hai người còn lại phải nơm nớp lo sợ, nên khi nhận được chiếu chỉ cắt chức của nữ vương, bọn họ liền vui vẻ nghe theo mà không chút phản kháng, thành thành thật thật giao ra binh quyền và rời bỏ chức vụ.

Bởi vì quân đoàn được thu gọn lại, nên chỉ còn sáu vạn binh sĩ, đa số là do Lạc Khắc tể tướng chọn ra từ trong số các quan viên. Vì vậy mà Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn giờ đây đã được kiến lập lại rất tốt.

Quá trình kiến tạo Võ thuật học viện rất được thuận lợi, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Những binh sĩ còn lại đều được lưu manh đoàn trưởng tuyển lựa vào làm học viên tham gia nhập học. Sau này, hắn sẽ chọn ra những tinh anh ở trong đám học viên này để thành lập một binh đội chủ lực giúp cho Tư Lược đoàn phát triển.

Lộ Lộ chúng nữ từ khi biết được Diệp Phong đã kinh lịch qua Kỳ Khoa Đức tuyết sơn thì có vẻ hơi khó tin, nhưng hắn đã chính sắc cam đoan điều đó là thật, thì sau đó mới cao hứng với hắn.

Ngày đầu tiên Thánh Ma đến đây, thì đã suýt bị sự nhiệt thành của chúng nữ và thành viên của Tư Lược đoàn làm cho ngất đi vì sung sướng. Nó cảm thấy sự nhiệt tình của loài người quả thật là có hơi thái quá, những gì ngon lành hay ho thì bọn họ đều nhét hết vào miệng nó, lại còn không ngừng giới thiệu những của ngon vật lạ nữa.

Cũng hết cách thôi, vì cự long không phải là thứ có thể dễ dàng gặp được, huống chi là song đầu cự long? Thử hỏi, như vậy làm sao mà không khiến người ta kinh ngạc? Nay Lộ Lộ chúng nữ và thành viên của Tư Lược đoàn nhìn thấy song đầu cự long Thánh Ma chịu đi theo đội ngũ, thì bọn họ cao hứng cũng là việc rất bình thường thôi.

Từ lúc Thánh Ma đến nơi trú địa bí mật của Tư Lược đoàn, ngày nào cũng cao hứng đến nổi không ngậm miệng lại được. Hàng ngày nó cùng chơi đùa với hai con Lam Lam và Tiểu Hắc thì không nói làm chi, mà địa tinh đại lục cũng trở thành nơi bay nhảy cho hai con cự long và một con hầu tử chúng nó nốt. Mỗi ngày Thánh Ma đều đi khắp nơi để kiến thức những điều mới lạ, hơn nữa cũng không còn lo sợ bị những Long tộc khác phát hiện.

Sau trận chiến tiêu diệt Hắc Ám giáo hoàng, Tuyết Lị trở về báo cáo lại sự tình với thượng cấp là dực nhân đại mỹ nữ Á Sắt Lâm. Điều này đã lập tức gây nên sự chú ý của Á Sắt Lâm, nàng chuẩn bị đi điều tra xem có đúng thật như vậy hay không, rồi sau đó mới bẩm báo lại với giáo hoàng bệ hạ.

Hoàng hôn, mặt trời đã lặn về hướng tây, ráng chiều trải rộng khắp nơi trông thật đẹp mắt. Cảnh sắc tại hoa viên trong hoàng cung của Mạt La đế quốc được trang trí đặc biệt u nhã, lại càng mỹ lệ.

“Mẫu hậu, người xem, hoàng nhi không có gạt người mà, Tiểu Hắc quả thật là có thể quăng ném Lam Lam dễ dàng. Hơn nữa, nó còn có thể đánh đổ Kỳ Lạp Tư cự nhân đấy.” Liên Na ôm cánh tay phải của Sa Nhã rồi kéo bà ngồi xuống ghế đá trong lương đình, mỉm cười nhìn Tiểu Hắc đang ngồi trên cỏ tay nắm đuôi Lam Lam vật qua vật lại.

Sa Nhã nghe nữ nhi nói xong, liền quay nhìn con Tiểu Hắc nghịch ngợm rồi lộ ra nụ cười hiếm hoi, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với nữ nhi. Lộ Lộ, U Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Phỉ Phỉ nằm trên bãi cỏ, nheo mắt nhìn song đầu cự long Thánh Ma. Bọn họ đều đến lương đình làm bạn với Sa Nhã.

Khung cảnh náo nhiệt luôn có thể khiến cho lòng người cảm thấy thư thả, gần đây Sa Nhã được nữ nhi cùng với Lộ Lộ, Tĩnh Hương ngũ nữ làm bạn, nên tâm tình cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hôm nay bà phá lệ, đáp ứng với nữ nhi cùng ra ngoài tẩm cung, dạo chơi hoa viên và ngắm nhìn song đầu cự long hiếm có này.

Vừa mới trông thấy Thánh Ma, Lam Lam và Tiểu Hắc ba con tiểu cầm thú này thì Sa Nhã đã bị dọa đến hết hồn, thật không ngờ rằng giống cự long lại có con nào giống như Thánh Ma vậy, mà ky linh hầu có khí lực cường đại như Tiểu Hắc cũng thật là hiếm có.

“Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ xin tham kiến nữ vương bệ hạ, tham kiến nữ vương thái hậu!” Diệp đại đoàn trưởng hôm nay đáp ứng với nữ vương lão bà vào hoàng cung gặp mặt nhạc mẫu, vừa vào hoa viên, hắn đã vội vàng thi lễ với Liên Na và Sa Nhã.

Liên Na còn chưa kể việc giữa nàng và Diệp Phong cho mẫu hậu nghe. Nay hắn đến gặp nhạc mẫu lần đầu, những giai nhân khác e sợ hành vi cử chỉ của hắn không tốt sẽ khiến cho Sa Nhã có ấn tượng xấu, liền đinh ninh dặn dò hắn trăm ngàn lần phải ăn mặc tươm tất, và phải tỏ ra có phong độ. Nếu quả hắn có thể dấu được cái bộ mặt lưu manh, thì nhìn từ bề ngoài, trông hắn cũng rất giống một thân sĩ quý tộc. Ài, đây chỉ có thể nói là một tên lưu manh khoác lên cái vẻ ngoài thân sĩ thôi.

Liên Na thấy tình lang đã tới, mà hành vi cử chỉ của hắn cũng không lộ ra điểm nào bất nhã, nên thập phần cao hứng, rồi mỉm cười gật đầu với hắn, tỏ ý bảo hắn không cần đa lễ.

Sa Nhã nhìn nam nhân rất đắc thể ở trước mắt, người này chính là Lôi Ân nam tước mà nữ nhi vẫn thường nhắc tới với mình đây à? Bà không nén được mà phải liếc nhìn qua hắn vài lần, bà từng nghe nữ nhi nói rằng Lôi Ân đã nhiều lần lập nên chiến công hiển hách, hơn nữa, tính mạng của bà cũng là nhờ những nữ tinh linh thủ hạ của Lôi Ân mà cứu thoát. Đối với sự việc đau lòng ấy, có lẽ tên nam tước này cũng đã hiểu rõ, ài, thật là xấu hổ a.

“Lôi Ân đoàn trưởng, tại sao đến bây giờ người mới tới? Thật là báo hại chúng ta chờ dài cổ a. Phải phạt người kể mấy câu chuyện cười cho chúng ta nghe mới được, nhưng không được kể lại những chuyện cũ!” Diệp Phong nhìn Sa Nhã đoan trang xinh đẹp mà không biết nói gì mới phải, thì vừa vặn được Phỉ Phỉ giải vây cho. Nàng Phỉ Phỉ đại tiểu thư này thích nhất là nghe tình lang kể chuyện cười.

“Tốt, tốt! Phỉ Phỉ đại tiểu thư đã muốn nghe thì ta nhất định sẽ kể chuyện cười cho mọi người cùng nghe!” Diệp Phong thuận thế đáp ứng nàng. Sau khi đến ngồi bên cạnh chúng nữ, hắn hít một hơi dài rồi bắt đầu kể: “Ngày xưa, có một con kiến và một con voi kết hôn với nhau. Vài ngày sau thì con voi đột nhiên chết đi, khiến cho con kiến hết sức thương tâm, nó vừa khóc vừa than thở rằng: Mình ơi, sao mình nỡ lòng nào bỏ ta mà đi trước như thế. Đời này của ta…...mẹ nó….... chẳng biết làm gì khác, chỉ chôn mình thôi!”

“Chàng…..…...sao có thể kể ra cái chuyện cười bất chính như thế…...?” Tĩnh Hương nghe xong thì tức giận, vung tay đánh vào lưng hắn một cái, rồi nhịn không được, liền cùng chúng nữ bật cười ha hả. Cả Sa Nhã cũng không kìm được mà nở nụ cười nhẹ.

“Hắc hắc…....hắc hắc…....” Diệp Phong thấy không chỉ có Lộ Lộ và Liên Na các nàng cùng cười lớn, mà cả Sa Nhã cũng lộ ra nụ cười thì trong lòng rất đắc ý. Hắn liền kể một hơi thêm vài chuyện cười nữa. Bởi vì Sa Nhã bình thường chưa từng tiếp cận với hắn, nên không tỏ ra biểu tình gì, chỉ có Tĩnh Hương và Mộng Hinh là không ngừng đánh lên người hắn sau mỗi lần nghe xong chuyện cười, cả Liên Na nữ vương cũng không nhịn được mà đánh hắn vài quyền.

Sa Nhã nhìn dáng vẻ cao hứng của những người trẻ tuổi trước mặt, cũng cảm thấy vui lây. Khi nhìn thấy ánh mắt của Liên Na dịu dàng nhìn Diệp Phong cùng với động tác đánh yêu của nàng, bà chợt phát hiện ra trong đó có ẩn chứa tình ý, nên trong lòng thập phần nghi hoặc, định là tối nay sẽ hỏi lại nữ nhi cho rõ ràng.

Thời gian vui chơi trôi qua rất nhanh, Diệp Phong cùng Lộ Lộ lục nữ ở lại hoa viên cười đùa vui vẻ và làm bạn với Sa Nhã cho đến tận tối mịt, rồi mới dẫn họ trở về bí mật trú địa. Sau đó không lâu, lại thông qua Truyền Tống Trận để đến tẩm cung của nữ vương lão bà, chờ Liên Na trở lại. Lộ Lộ, Tĩnh Hương, Nguyệt Nhi, và Mộng Hinh cũng thông qua Truyền Tống Trận theo đến, khiến cho hắn cực kỳ cao hứng, lần lượt ôm hôn từng người thật say đắm, rồi sau đó mới nằm lăn giường để cho ngũ nữ phục vụ hắn.

Trải qua một thời gian đêm đêm đồng hoan, cả năm mỹ nhân đều hiểu rõ tình lang thích các nàng làm những gì. Giờ đây nhìn thấy hắn nằm ngửa trên giường, ngũ nữ lập tức triển khai hành động. Sư đồ Tĩnh Hương và Liên Na nhẹ nhàng cởi bỏ quần dài của hắn, rồi dùng miệng lưỡi âu yếm tiểu bảo bối của hắn, thỉnh thoảng cũng dùng nhũ phong để thay cho miệng lưỡi của mình. Lộ Lộ và Nguyệt Nhi thì lần lượt trút bỏ hết tất cả những phần y phục còn lại của thiếu gia, rồi dùng chiếc lưỡi thơm tho của mình mà liếm nhẹ khắp các bộ vị trên toàn thân hắn. Còn Mộng Hinh thì cúi đầu say đắm hôn lên môi tình lang, đồng thời cũng để cho hắn tự do vuốt ve cặp đùi trắng nõn ngà ngọc của mình.

Ngũ nữ cùng lúc chiều chuộng một nam nhân, nhất thời khiến cho căn nội thất tràn trề xuân sắc, cùng với tiếng rên thoải mái sung sướng của nam nhân vang lên không ngớt, cuối cùng thì Diệp Phong không nhịn được mà bộc phát ra toàn bộ tinh hoa của mình lên khuôn mặt ngọc xinh đẹp của Liên Na. Sau đó hắn để cho ngũ nữ bày ra các tư thế khêu gợi và hấp dẫn thành một hàng ở trên giường, rồi bắt đầu từ Lộ Lộ ở bên trái. Hắn âu yếm ôm lấy vòng eo yêu kiều của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc đồn, rồi giương cung lắp tên, dũng mãnh tiến vào cấm địa. Hắn cứ thế mà lần lượt sủng hạnh các mỹ nhân hết từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, trong lòng thập phần cao hứng và tràn trề cảm giác đắc thắng của một kẻ chinh phục!

oooOooo

Sa Nhã nhìn ra được Liên Na có tình ý với Lôi Ân, vì muốn hỏi rõ sự việc, nên đích thân đi tìm nữ nhi. Khi đến tẩm cung của Liên Na, bà không để cho thị nữ bẩm báo, tự mình đi thẳng một mạch đến ngoài cửa ngọa thất của Liên Na, nhưng đột nhiên nghe có tiếng rên rỉ hoan lạc của Liên Na và chúng nữ vọng ra, âm thanh rất rõ ràng, không cần nghĩ thì cũng biết là tình cảnh ở bên trong đích thật là hoang dâm cực độ.

“Tại sao Liên Na lại có thể trở thành như thế này? Làm sao nó lại có thể phân hưởng một nam nhân có tai tiếng như Lôi Ân với những nữ nhân khác? Rốt cuộc đây là chuyện thế nào?” Sa Nhã nghe rõ những tiếng rên rỉ, trong đầu tự hình dung ra tình cảnh ở bên trong, nhất thời xấu hổ đến nổi mặt ngọc đỏ bừng, chỉ đành bất lực quay người bỏ đi, trong lòng thầm nhủ thế nào cũng phải hỏi nữ nhi về việc này cho rõ ràng.

## 128. Chương 128 - Ác Xúc, Các Hoài Quỷ Thai Đích Giao Dịch

Vào lúc chính ngọ, ánh dương quang chói chang, khí hậu vừa nóng vừa khô khan bao phủ toàn bộ một dải Tinh Quang bình nguyên tại biên giới bờ biển bắc bộ. Ma thú vương giả Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng đang đứng thẳng người, phảng phất như một tòa núi nhỏ bên cạnh bờ biển, thoải mái hưởng thụ những làn gió biển tươi mát, đột nhiên từ phương nam truyền đến từng trận long ngâm cao vút, khiến cho nó cảm thấy mất hứng.

“Thật là đáng chết, mấy con băng sương cự long kia sao lại cứ thích kêu rống lên hoài như thế? Ài…...tiểu song đầu cự long? Vảy đen…....là ma long sao?” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng quay chiếc đầu cực lớn ở chính giữa lại, nhìn về hướng nam. Trong mắt nó chợt nhìn thấy có mười con băng sương cự long không lớn lắm, và một con song đầu cự long có thân hình hơi nhỏ hơn Quang Minh bạch vũ điêu một chút, thì liền lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Những con ma thú khác của Tinh Quang bình nguyên khi nghe được tiếng long ngâm thì đều kinh hãi nhìn lên trời, chỉ thấy mười con băng sương cự long và một con song đầu cự long còn chưa trưởng thành đang bay về hướng bọn chúng. Những con ác điểu ma thú lập tức giương cánh lên, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nắm trong tay một lực lượng ma thú lâu la rất lớn, nên vốn dĩ không xem mười con băng sương cự long và một con song đầu cự long còn chưa trưởng thành này ra gì. Nó chỉ bình tĩnh quan sát để xem bọn chúng muốn gì, nay thấy hành động của lũ ác điểu, liền phát ra một tiếng rống đinh tai, ra lệnh cho tất cả ma thú trở về chỗ cũ và không được vọng động.

“Vưu Lị Ny long vương, tên Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng kia kêu rống cái gì thế?” Lưu manh đoàn trưởng đang cưỡi trên lưng Thánh Ma, miệng thong thả ngậm Thanh Sảng Tiêu Hồn, vừa nghe được tiếng rống của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng liền quay sang hỏi Vưu Lị Ny long vương ở phía bên trái.

“Hắn muốn xem thử chúng ta định làm gì ấy mà. Xem ra ý tưởng của ngươi có thể thực hiện được đấy.” Vưu Lị Ny long vương đang bay lượn trên không, nghe hỏi như thế liền lên tiếng đáp lại. Trong lòng nghĩ đến biện pháp mà Diệp Phong nghĩ ra để đối phó với ma thú mà cảm thấy rất bội phục.

“Hắc hắc, chỉ cần hắn chịu nghe ta nói trước, thì nhất định sẽ bị thuyết phục rất dễ dàng!” Diệp Phong nhìn Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng ở hướng bắc, thấy khoảng cách đang càng lúc càng tiếp cận thì trên miệng nở nụ cười khoái trá.

“Ha ha, Bối Khắc, ngươi có cảm thấy được không?” Lôi Ân đoàn trưởng cất tiếng cười dài đầy vẻ gian trá, tựa hồ như đã nắm chắc phần thắng trong kế hoạch của mình rồi vậy, Lộ Kỳ vốn có lòng hắc ám, nay nghe tiếng cười của Diệp Phong thì chỉ cười thầm trong bụng.

Bối Khắc là người có thuộc tính quang minh lỗi lạc, mặc dù nó và Lộ Kỳ cùng chia sẻ một thân thể, nhưng vì có hai cái đầu nên cũng có hai lối suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, bọn chúng trời sinh có thể tâm linh tương thông với nhau, sau khi nghe được Lộ Kỳ cười thầm, liền nói: “Tiếng cười của ngươi cũng gian trá giống như của đoàn trưởng vậy!”

Lộ Kỳ nghe vậy thì lập tức phản bác trở lại, thế là hai tên lại lặng lẽ đấu khẩu với nhau. Trải qua một thời gian ở chung với nhau, sự thân thiết giữa Thánh Ma và Diệp Phong lại càng sâu đậm. Giờ đây nó rất thích lưu lại ở bên cạnh Diệp Phong.

Đêm qua, Diệp đại sắc lang cùng với năm vị mỹ nhân trải qua một đêm tiêu hồn sảng khoái, hắn đã khiến cho cả năm nàng liên tiếp đạt đến cao trào hết lần này đến lần khác, dục hỏa dâng cao, khoái cảm dồn dập đến nổi các nàng không còn chịu đựng được nữa mà phải rên rỉ xin tha thì hắn mới chịu đè Nguyệt Nhi xuống giường rồi bộc phát toàn bộ tinh hoa vào nội thể của nàng. Sau trận mây mưa, hắn ôm lấy năm tấm thân trắng trẻo mịn màn ngủ một mạch cho đến sáng, rồi mới đi tìm Vưu Lị Ny long vương kể ra kế hoạch đã được hắn chuẩn bị chu đáo để đối phó với ma thú. Thế là cả bọn cùng nhau kéo tới Tinh Quang bình nguyên.

Sa Nhã vì đêm qua nghe được tiếng Liên Na rên rỉ cầu xin Lôi Ân sủng hạnh mình, thì trong lòng bà thắc mắc mãi không thôi, suốt đêm không ngủ được. Bà nghĩ mãi vẫn không hiểu, với cá tính của Liên Na như vậy, làm sao lại có thể chịu phân hưởng một trượng phu với nhiều nữ nhân khác? Chẳng những vậy, giờ đây nàng đã là nữ vương, sao lại phải rên rỉ cầu xin được sủng hạnh? Nếu để người ngoài biết được việc này, vậy chẳng phải là nàng sẽ bị mất hết uy tín hay sao?

Nghĩ mãi không ra, nên Sa Nhã quyết định sau giờ ngọ là lúc Liên Na được rảnh rỗi thì sẽ tìm nàng nói chuyện. Nghĩ đến sự việc đêm qua, nghĩ đến tình huống nữ nhi của mình cùng với nam nhân làm ra cái việc xấu hổ như thế…...Sa Nhã hiểu được đó là một việc khó nói ra miệng, nên bà cũng hy vọng là khi nói chuyện với nữ nhi, nó sẽ không khiến hai người quá ngượng ngùng.

oooOooo

“A, thật là một con song đầu cự long cổ quái, trong lớp vảy đen lại xen lẫn những tấm vảy màu trắng, trên lưng lại cõng người nữa à? Sao lại thế này?” Diệp Phong và Vưu Lị Ny cùng những con cự long càng bay gần tới nơi, khiến cho Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nhìn rõ được hình dáng của Thánh Ma, nên nó lập tức lộ ra ánh mắt kinh hãi. Cứ để cho bọn người Diệp Phong đến một khoảng cách vừa tầm, rồi chiếc đầu rắn ở giữa lớn tiếng nói với giọng không khách khí: “Băng sương long vương, cảm tạ những thi thể lần trước của ngươi. Lần này các ngươi đến đây có việc gì chăng?”

Trong lần dọn dẹp bãi chiến trường lần trước, binh tướng của đệ thất quân đoàn đã theo mệnh lệnh của Diệp Phong mà mang tất cả thi thể của dư nghiệt Ma tộc ném ra ngoài năm dặm về hướng bắc, vô hình chung đã trở thành mỹ thực cho ma thú.

Vưu Lị Ny nghe lời của Sa Cửu Đầu Hoàng không chút khách khí nào, liền cười lạnh một tiếng, chỉ huy những con cự long bay lượn thành vòng tròn ở trên đầu nó, rồi dùng tiếng đại lục cũng đáp lại không chút khách khí: “Không có chuyện thì ta tới đây làm chi?”

“Vậy ngươi tới đây có việc gì?” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng có thể giao tiếp với các loại sinh linh dễ dàng, nên vừa nghe xong lời của Băng Sương long vương thì nổi lòng hứng thú nhìn về hướng Thánh Ma, rồi cũng dùng tiếng đại lục đáp lại lời của Băng Sương long vương.

Vưu Lị Ny long vương không thèm trả lời câu hỏi của nó, chỉ nhìn sang Diệp Phong. Hắn gật đầu hội ý, rồi cúi nhìn xuống Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, cao giọng nói: “Cửu đầu hoàng các hạ, ta là đại diện của quốc gia này. Ma thú các người có thực lực cường mạnh thế nào, chúng ta đã được lãnh giáo qua. Kỳ thật, trận chiến này vốn dĩ không cần thiết, vì các ngươi chỉ cần vật thực mà thôi. Nếu như các ngươi chịu kết minh và đồng ý rời khỏi đất đai của chúng ta, vậy tệ quốc có thể cung cấp cho các ngươi một số lượng lớn gia súc. Như vậy chẳng phải là hay hơn cùng nhau chém giết ở đây hay sao?”

“Kết liên minh và triệt thoái khỏi đây, rồi lại cung cấp thực vật và gia súc cho chúng ta? Nhân loại các ngươi sao lại có thể chịu thiệt như vậy chứ?” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng kinh dị nhìn Diệp Phong chằm chằm, không tin là có chuyện tốt như thế, nên phải cất tiếng hỏi lại.

Diệp Phong cố nặn ra dáng vẻ cực kỳ chân thành, cười nói: “Cửu đầu hoàng, các hạ đa tâm rồi. Nữ vương của ta thành tâm muốn kết minh với ngươi, vì không muốn có thêm nhiều người phải hy sinh. Huống chi, đối với việc này, chỉ cần thử một lần thì biết ngay thật giả, vốn không thể gạt được các ngươi kia mà. Tuy nhiên, nếu là minh hữu của chúng ta, thì tệ quốc chỉ có một yêu cầu nho nhỏ mà thôi.”

“Vậy sao? Yêu cầu thế nào?” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng thấy Diệp Phong nói với vẻ chân thành và cũng có chút đạo lý, nên động tâm hỏi lại. Vì dù sao đi nữa, ma thú và nhân loại xảy ra chiến tranh thì ắt hẳn đôi bên sẽ bị tổn thất nặng, nếu kéo dài như thế thì sẽ không tốt chút nào. Giờ đây, nếu như các nhân loại quốc gia chịu cung cấp thực vật cho chúng trong hòa bình thì quả thật là một chuyệt rất tốt.

Con bà ngươi, lão tử không tin rằng ngươi không động tâm. Diệp Phong nhìn Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng rồi chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói: “Ma thú các ngươi vẫn thường xảy ra những chuyện chém giết lẫn nhau, vì vậy nên điều kiện của tệ quốc rất đơn giản. Đó là tệ quốc sẽ cung cấp một số lượng gia súc có thể làm cho các ngươi vừa lòng, đổi lại thì các ngươi giao cho chúng ta những con Ma thú tự tàn sát lẫn nhau ấy để giúp chúng ta tăng cường quân lực!”

Việc Ma thú tàn sát lẫn nhau quả thật là vẫn thường xảy ra, đó là vì không có vật thực mà phải làm như thế. Ngày trước tại Khủng Bố ma lâm, Ma thú vẫn luôn đánh giết và ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn, nếu không thì số lượng của Ma thú ngày hôm nay đã tăng trưởng rất nhiều rồi.

Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nghe xong lời của Diệp Phong, hơi suy nghĩ một chút, rồi cười nói: “Các ngươi mong rằng có thể dùng Ma thú để tăng cường quân lực của mình hay sao? Ta có thể đáp ứng đề nghị kết minh này của các ngươi. Tuy nhiên, nếu các ngươi không cung cấp đầy đủ số lượng gia súc cho chúng ta no bụng, thì chúng ta nhất định sẽ quay lại.”

Hừ hừ, các ngươi cho rằng sau khi ăn gia súc của lão tử thì còn có mạng để trở về hay sao? Diệp Phong thấy Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng chịu đáp ứng kết minh, thì nghĩ thầm trong bụng như thế, nhưng ngoài miệng vẫn lớn tiếng cười ha hả đầy vẻ cao hứng để cho Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng được yên tâm, rồi lại bàn thêm chi tiết về sự kết minh với y.

Thánh Ma và Vưu Lị Ny long vương cùng với chín con Băng Sương cự long kia đã sớm biết kế hoạch của Diệp Phong, nay thấy Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng đồng ý kết minh, thiếu chút nữa là đã phá lên cười lớn rồi.

Diệp Phong từ miệng của Băng Sương long vương mà biết được Ma thú vì vật thực mà hung hãn nuốt chửng người và thú, nên trong đầu liền nghĩ ngay tới việc lợi dụng phương thức hoán đổi gia súc lấy một ít Ma thú, lại bỏ thêm chút tâm tư cho kế hoạch càng thêm chu đáo. Trước tiên là tiến hành trao đổi như đã định, lấy gia súc đổi Ma thú, sau đó thì thêm một chút “gia vị” vào trong cơ thể của đám gia súc ấy, rồi để cho đám Ma thú ăn vào mà bị trúng độc chết đi. Thật là đê hèn bỉ ổi a!

Hừ hừ, thật không ngờ rằng Ma thú chúng ta lại được nhân loại cung phụng như thế, nhưng nhìn bề ngoài xem ra hình như chỉ có một quốc gia cung phụng thì phải? Hừ, cứ đợi cho Ma thú chúng ta không cần phải tàn sát lẫn nhau nữa, sau khi sinh sôi nảy nở nhiều hơn trước, thì toàn thể đại lục này đều sẽ trở thành đất săn cho chúng ta, ha ha…....Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng trong lúc nghe Diệp Phong bàn đến chi tiết của cuộc kết minh thì liền âm thầm tính toán âm mưu trong đầu.

Một người một rắn sau khi thương nghị tất cả chi tiết xong, thì Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng rất hài lòng với số lượng gia súc mà Diệp Phong hứa hẹn cho nó. Trong lòng Diệp Phong khẽ cười lạnh, nhưng bề ngoài thì lại càng vô cùng cao hứng, bởi vì một phần lãnh thổ của đế quốc rốt cuộc cũng sắp thu phục trở lại rồi.

“A, tốt! Được rồi, Cửu đầu hoàng các hạ, giờ đây ta có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề hay không?” Trong lòng lưu manh đoàn trưởng lúc này rất sảng khoái, hắn ngồi trên lưng Thánh Ma, châm thêm một điếu Thanh Sảng Tiêu Hồn, rồi cúi đầu nhìn xuống chín chiếc đầu rắn cực lớn mà cất tiếng hỏi.

“Tất nhiên là được. Giờ đây chúng ta đã là minh hữu, có việc gì ngươi cứ hỏi đi.” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng gật đầu đáp ứng, dù sao thì Ma thú cũng không có điều bí mật gì là không thể nói ra.

Diệp Phong thấy y sảng khoái đáp ứng như vậy, liền cười lớn, hỏi: “Lúc trước khi các ngươi từ Khủng Bố ma lâm chạy ra ngoài, có phải là vì đã biết trước sẽ có động đất hay không?”

“Ha ha, ta còn tưởng ngươi muốn hỏi chuyện gì, thì ra là chuyện này. Đúng vậy, trước khi xảy ra vụ động đất đó, chúng ta đã thông qua loài Kim Cương kiến sống ở sâu dưới lòng đất mà biết được sắp có đất, vì vậy nên mới thống lĩnh toàn bộ Ma thú rời khỏi dãy đất đầy nguy hiểm ấy!” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng cười lớn trả lời hắn. Đối với nó mà nói, điều đó hoàn toàn không thể xem là một bí mật gì, huống chi, hiện nay địa chấn đã kết thúc, nên nó có thể dùng điều đó để mua chuộc tình cảm của đám minh hữu này. Xem ra việc này chẳng có hại cho nó chút nào.

Mẹ nó, lão tử đã biết trước là đám Ma thú này vốn không thể vô cớ mà rời khỏi ma lâm như thế mà. Hừ, đồ khốn kiếp, nếu ở lại Khủng Bố ma lâm thì bọn chúng đã sớm làm mồi cho đám thủy ngư rồi.

Diệp Phong sau khi nghe xong câu trả lời của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàmg, liền mắng thầm bọn chúng ở trong lòng như thế, rồi cười nói với nó thêm một lúc nữa. Thấy Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nhìn Thánh Ma với vẻ tò mò, Diệp Phong liền bịa ra một câu chuyện hoang đường, bảo rằng Thánh Ma được nở ra từ một quả trứng rồng quái dị, không có hơi thở của giống rồng, và trải qua suốt ba ngàn năm rồi mà vẫn chưa trưởng thành được.

Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nghe xong lời thuật của Diệp Phong thì đối với loại dị chủng như Thánh Ma này lại càng hồ đồ hơn. Nó không thể xác định được lời của Diệp Phong là chân hay giả, còn Thánh Ma cùng với Vưu Lị Ny long vương và những con cự long khác thì ráng cố nén cười, nếu là ở tuyết sơn thì bọn họ sớm đã phá ra cười như điên khùng rồi.

Lưu manh đoàn trưởng quay sang Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng khách sáo chào từ biệt một tiếng, rồi cưỡi Thánh Ma cùng với Vưu Lị Ny long vương rời khỏi Tinh Quang bình nguyên. Trong lòng hắn rất đắc ý vì sắp sửa thu hồi lại lãnh thổ cho Mạt La đế quốc, mặc dù Võ thuật học viện đã tìm được địa điểm tốt ở bên ngoài đế đô, nhưng hắn có thể dùng địa phương này để hoàn thành một việc khác.

Ha ha…..…..cái giống nhân loại nhỏ bé kia, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hối hận vì việc cung cấp vật thực cho chúng ta…....ha ha ha…..…..Mười tám cặp mắt rắn to lớn của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng dõi theo thân ảnh của Diệp Phong đang xa dần mà cười thầm trong lòng.

## 129. Chương 129 - Võ Thuật Học Viện, Cầu Trợ Đặc Sứ

Bàng Kì bệ hạ ngã bệnh, bao nhiêu đại quyền chấp chưởng Thiên Vũ đế quốc đều rơi cả vào tay Tây La hoàng tử. Đối với sự dòm ngó và việc điều binh khiển tướng của bốn nước Quang Minh, ải nhân, thú nhân và dực nhân, y tuy có lòng chống cự với họ, nhưng khổ nổi là binh lực không đủ, chỉ đành truyền lệnh ra khắp cả nước, bắt toàn thể tráng đinh nhập ngũ để bổ sung binh lực, đồng thời cũng kêu gọi các phong địa quý tộc đến hiệp trợ kháng địch.

Sự an nguy của đế quốc cũng có liên quan đến phong địa các nơi của giới quý tộc, đế quốc chính là giới quý tộc bọn họ, vì vậy mà bọn họ không thể để cho đế quốc bị mất đi. Cũng bởi vì lý do đó mà khi Tây La hoàng tử ban ra cáo thị, giới quý tộc khắp nơi liền nổi lên hưởng ứng, một lòng hiệp trợ y kháng địch.

Tuy nhiên, cái chính sách cưỡng bách tráng niên nhập ngũ thế này đã gây ra cảnh đại loạn khắp nơi tại Thiên Vũ đế quốc, nhất thời dân chúng không thể mưu sinh. Dù Tây La hoàng tử không muốn xảy ra cục diện như vậy, nhưng y thật sự không còn cách nào khác.

oooOooo

Ngày thứ hai sau khi Sa Nhã phát hiện ra việc giữa Liên Na và Lôi Ân, bà đã tìm Liên Na để hỏi cho rõ mọi chuyện. Dù rằng rất xấu hổ khi phải nhắc đến chuyện đó, nhưng rốt cuộc Liên Na cũng kể ra hết quan hệ giữa nàng và Lôi Ân cho mẫu thân nghe. Đối với việc Liên Na chịu cùng phân hưởng một trượng phu với các nữ nhân khác của Lôi Ân thật là hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của bà.

Tuy nhiên, việc Liên Na rên rỉ thế nào đã bị bà nghe hết cả, nên việc ấy đã khiến nàng rất ngượng ngùng và xấu hổ rồi. Vì vậy mà bà cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ nhắc nhở Liên Na phải cẩn thận không được để người ngoài phát hiện, và luôn tiện cũng nên chuẩn bị cấp cho hắn một danh hiệu. Sa Nhã khẳng định rằng với người giàu kinh lịch như Lôi Ân thì thế nào cũng có bàn qua việc này với Liên Na, nên bà cũng mong họ sớm công bố việc này ra ngoài.

Diệp Phong nghe Liên Na kể lại việc Sa Nhã đã biết mối quan hệ của bọn họ, nên nghĩ điều đó cũng không phải là tồi tệ lắm, dù sao thì trước sau gì cũng mọi người cũng sẽ biết, vì vậy nên hắn cũng không mấy quan tâm đến việc này. Hắn chỉ căn dặn Liên Na lập tức ban lệnh ra toàn quốc, sai người đi các nơi thu mua thật nhiều các loại gia súc để làm vật thực cho Ma thú ở miền đông bắc tỉnh, khiến cho Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng đồng ý triệt thoái, và Mạt La đế quốc sẽ được khôi phục lại được cuộc diện hòa bình tốt đẹp.

Ải nhân, thú nhân, và dực nhân tam đại vương quốc đều nuôi lòng độc chiếm hoặc là chiếm hữu đại bộ phận lãnh thổ của Thiên Vũ đế quốc nên ai nấy đều có địch ý với nhau. Nay thấy cử động của Thiên Vũ đế quốc, ba quốc gia này lại càng gấp rút triển khai hành động.

Ải nhân vương quốc ở gần Thiên Vũ đế quốc nhất, chỉ cần băng qua Hỗn Loạn hoang nguyên là tới. Còn thú nhân vương quốc thì có đầy đủ quân lực của hai lộ thủy lục, nên tốc độ hành quân rất nhanh. Dực nhân vương quốc thì lại chuyên về không quân, luận về tốc độ hành quân thì không có quốc gia nào có thể sánh kịp với họ.

Quang Minh đế quốc vốn cũng muốn độc chiếm hoặc ít nhất cũng là chiếm hữu một phần lãnh thổ của Thiên Vũ đế quốc, nhưng vì thấy gần đây đám Ma thú đột nhiên rút ra khỏi tỉnh đông bắc của Mạt La đế quốc, rồi lại tiến vào địa phận bắc tỉnh của bọn họ, khiến cho quân đồn trú ở đấy trở tay không kịp, bị Ma thú điên cuồng công phá mà không thể ngăn cản nổi. Vì vậy, bọn họ đành bỏ qua hành động đánh chiếm Thiên Vũ đế quốc, mà toàn tâm quay sang đối phó với Ma thú.

Cùng lúc đó, Quang Minh quốc vương là La Kiệt – Đế Mạc Tây và Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư – Khang Nạp Lợi không thể lý giải được tại sao đám Ma thú lại triệt thoái toàn bộ ra khỏi Mạt La đế quốc. Sau khi bàn bạc, hai người liền chuẩn bị phái đặc sứ đến Mạt La đế quốc và dực nhân vương quốc để thỉnh cầu hiệp trợ, ba mặt cùng giáp công để tiêu diệt Ma thú.

Lời xưa có nói: “Nhân đa hảo bản sự!” \* quả là không sai. Tại hướng đông của Mạt La đế quốc, nhờ có các công tượng cật lực làm việc suốt ngày đêm, rốt cuộc thì Võ Thuật học viện của cầm thú nam tước cũng đã được hoàn thành, và các đạo sư nổi danh cũng được mời về đông đủ.

Học viện được xây cất xong, tất nhiên là phải chiêu sinh. Liên Na nữ vương vì muốn khiến cho tình lang được cao hứng nên ban lệnh ra cho các quan viên và quý tộc khắp nơi, là Võ Thuật học viện sẽ miễn phí cho các học viên trẻ tuổi, lại bao ăn ở cho tới khi mãn học. Thông cáo chỉ vừa mới được truyền ra thì đã lập tức khiến cho khắp nơi đều nháo nhào cả lên, nhất thời toàn quốc đều xôn xao hẳn. Đại bộ phận thanh niên trong giới bình dân lập tức vội vàng lên đường thượng kinh.

Những cư dân cùng với quan viên và quý tộc ở đế đô vốn đã biết rõ phẩm cách của cầm thú nam tước như thế nào, thế nhưng lần này thấy hành động thu học viên miễn phí của hắn làm cho họ rất bất ngờ. Thật khó có thể tin được hắn lại rộng rãi như thế.

Học viện đã bắt đầu hoạt động, tất nhiên là cần phải có một viện trưởng để đứng ra xử lý mọi việc, đây quả thật là một việc phiền toái, nhưng Diệp Phong chỉ đành đích thân lo liệu. Với một lời nói của hắn, đại mỹ nhân Tĩnh Hương đã lập tức trở thành viện trưởng, toàn quyền xử lý mọi việc.

Mục đích mà Diệp Phong sáng lập ra Võ Thuật học viện chính là muốn tuyển lựa những học viên tinh anh. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên sẽ không truyền thụ cho họ những môn tuyệt học, mà chỉ định dạy những môn công phu cường thân kiện thể mà hằng ngày thành viên của Tư Lược đoàn vẫn thường luyện, chẳng hạn như các môn long, hổ, báo, xà, hạc ngũ hành quyền, cùng với phương pháp thổ nạp ngũ hành thủy, hỏa, phong, lôi, thổ. Do đó, nhiệm vụ giảng huấn tất nhiên là sẽ rơi vào tay của các lưu manh tiểu binh trong Tư Lược đoàn.

Đáng thương cho những binh lính bị phạm tội của Mạt La đế quốc và những học viên ghi danh nhập học. Đối với chương trình giảng huấn của Tư Lược đoàn lưu manh tiểu binh, mỗi ngày phải tu luyện quyền pháp và phương pháp thổ nạp, đồng thời còn phải luyện thể năng bằng cách đeo vác nặng để chạy đường xa, quả thật cực khổ cô cùng. Trong số những học viên cũng có một số thanh niên là con cháu quý tộc, vì không chịu đựng nổi phương pháp huấn luyện quá khắt khe này mà liên tiếp xin nghỉ học.

Đối với đám thanh niên quý tộc không chịu nổi cực khổ này, Tĩnh Hương biết rất rõ là sẽ không thể luyện cho bọn họ trở thành những bậc anh tài được, dù có giữ lại cũng chỉ làm hao phí lương thực mà thôi. Vì vậy, hễ có học viên xin thôi học thì nàng đều chấp nhận ngay.

oooOooo

Sáng sớm, tại đại điện của hoàng cung, Liên Na đang cùng Lạc Khắc tể tướng và chúng quần thần đang thương nghị sự vụ, đột nhiên có vệ binh vào báo là có chủ giáo Quang Minh giáo đình là Á Sắt Lâm - U Ny cùng với công tước Trác Lạc – Đế Mạc Tây của Quang Minh đế quốc đến cầu kiến.

“Chủ giáo Quang Minh giáo đình và công tước của Quang Minh đế quốc ư? Họ đến để làm gì?” Liên Na nghe xong bẩm báo thì rất thắc mắc, quay nhìn về hướng của tình lang như dò hỏi ý kiến của hắn, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi chúng quan viên: “Chư vị khanh gia, có ai đoán ra được mục đích của bọn họ chăng?”

Chúng quan viên nghe nữ vương bệ hạ hỏi, lập tức bàn tán xầm xì, bao nhiêu cặp mắt đều nhìn về hướng Lạc Khắc tể tướng. Lạc Khắc thấy thế thì định lên tiếng, thì Diệp Phong đã nháy mắt ra hiệu với lão, rồi cười nhẹ, trả lời: “Toàn bộ Ma thú đã triệt thoái ra khỏi tỉnh đông bắc của chúng ta, rồi sau đó lại đi vào lãnh thổ phía bắc của Quang Minh đế quốc. Lần này giáo đình và Quang Minh đế quốc cùng phái người đến đây, chắc hẳn là muốn mời quốc gia chúng ta phái binh giúp đỡ cùng tiêu diệt Ma thú. Ha ha…...thật không ngờ đến cả hai thế lực mạnh như giáo đình và Quang Minh đế quốc lại có thể tìm đến đây để thỉnh cầu viện trợ!”

“Cao kiến! Lời của Lôi Ân nam tước quả thật là cao kiến!” Phần đông quan viên trong đại điện ngày hôm nay đều theo Lạc Khắc. Vừa nghe xong lời của cầm thú nam tước, liền cuống quít vuốt mông ngựa. Việc Liên Na nữ vương đặc biệt trọng thị cầm thú nam tước thì ai cũng có thể nhìn ra. Huống chi, với thân phận là tôn nhi của tể tướng đại nhân cùng với thực lực của bản thân cầm thú nam tước, không ai nịnh bợ hắn mới là chuyện lạ.

“Đúng lắm! Lời của Lôi Ân nam tước rất có đạo lý, vậy khanh nghĩ chúng ta nên làm sao, nhận lời viện trợ hay là cự tuyệt bọn họ?” Liên Na nữ vương vốn đã biết rõ kế hoạch mà tình lang dùng để đối phó với Ma thú. Sở dĩ nàng tạo cơ hội cho chúng quan viên suy đoán ý đồ của đối phương, chẳng qua chỉ là muốn cho tình lang có cơ hội biểu hiện ở trước mặt chúng nhân mà thôi.

Diệp Phong nghe Liên Na hỏi xong, liền ngang nhiên bước thẳng lên gần vương tọa mà không chút úy kỵ gì, hạ giọng nói nhỏ vài câu vào bên tai Liên Na, rồi mới lui về chỗ cũ. Lúc này Liên Na tỏ ra thần sắc rất tán thưởng, lập tức ra lệnh cho vệ binh truyền gọi Á Sắt Lâm chủ giáo và Trác Lạc công tước vào trong điện.

Theo quy củ, trong phương viên vương tọa, ngoại trừ quốc vương thì bất luận là ai cũng không được đến gần. Thế mà giờ đây chúng quan viên đều nhìn thấy cầm thú nam tước có hành động đại bất kính như thế, nhưng chẳng những Liên Na nữ vương không hề tức giận mà còn lộ ra vẻ tán thưởng. Vì vậy nên bọn họ đều cảm thấy rất bội phục, lại càng xác định được rằng cầm thú nam tước ở trong mắt nữ vương có địa vị cực cao.

Úi chà, quả đúng là dực nhân mỹ nữ! Chẳng lẽ nàng chính là chủ giáo của Quang Minh giáo đình hay sao? Ừm, vẻ ngoài của nàng quả thật là rất thánh khiết, ánh mắt rất vũ mỵ, lại có khí chất rất thành thục, đến thật là đúng lúc a…....

Diệp đại sắc lang đang đứng bên cạnh Lạc Khắc, nhìn thấy mỹ nhân kiều diễm làm động lòng người như Á Sắt Lâm chủ giáo, liền thầm nhủ như thế. Đi bên cạnh nàng là một thanh niên tóc màu tím, tuổi trẻ anh tuấn, công tước Trác Lạc. Thấy hai người sánh vai đi vào đại điện, Diệp Phong lập tức nổi lòng hứng thú, đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi trên cơ thể của Á Sắt Lâm.

“Nữ vương bệ hạ!” Á Sắt Lâm và Trác Lạc lập tức đồng thi lễ với Liên Na.

Á Sắt Lâm mặc trường bào mục sư màu trắng của Quang Minh giáo đình, bên ngực trái có thêu một chiếc thập giá màu vàng kim, hòa với làn tóc dài trắng như tuyết và đôi mỹ mục long lanh như nước hồ thu của nàng càng làm tăng thêm vẻ đẹp thánh khiết và khí chất đoan trang thành thục, cùng với nét yêu kiều vũ mỵ.

So với Trác Lạc công tước là người đang mặc bộ y phục màu tím, dáng vẻ anh tuấn bất phàm đang đứng bên cạnh Á Sắt Lâm, thì tựa như gã không được nổi bật lắm. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì hầu như các cặp mắt của quần thần trong lúc này đều tập trung cả vào người Á Sắt Lâm.

Liên Na nhìn thấy sau khi dực nhân mỹ nữ tiến vào đại điện thì hai mắt của tình lang lập tức sáng lên, say mê ngắm nhìn không thôi, thì trong lòng có chút tức giận. Nàng ho khan một tiếng, rồi chính sắc nhìn Á Sắt Lâm và Trác Lạc, hỏi: “Nhị vị chính là Á Sắt Lâm chủ giáo và Trác Lạc Công Tước ư? Chẳng biết nhị vị lần này đến đây là vì chuyện gì?”

“Nữ vương bệ hạ, lần này chúng tôi đại biểu cho Quang Minh giáo đình và Quang Minh đế quốc, đến đây thỉnh cầu nữ vương bệ hạ xuất binh tương trợ, cùng chúng tôi diệt trừ Ma thú. Quang Minh quốc vương La Kiệt bệ hạ biết được nữ vương bệ hạ chưa hề cử đại hôn, nên đặc biết phái Trác Lạc Công Tước đến đây để cầu thân với nữ vương!”

Á Sắt Lâm – U Ny là bát giai Quang Minh ma kiếm sĩ. Nàng là một trong số rất ít giáo chủ ở tại Quang Minh giáo, vừa là giáo viên vừa là tướng quân của dực nhân kiếm sĩ quân đoàn. Thuở nhỏ phụ mẫu đều chết sớm, được Quang Minh giáo đình nuôi dưỡng. Năm nay đã bốn mươi tuổi những vẫn còn độc thân. Lúc này, đôi mỹ mục long lanh như nước hồ thu đang nhẹ nhàng quan sát Diệp Phong, chợt nghe Liên Na hỏi liền mỉm cười, theo lễ cất tiếng đáp lại.

Trác Lạc – Đế Mạc Tây là lục giai Quang Minh thất thập, cũng là hoàng đệ nhỏ nhất của Quang Minh quốc vương La Kiệt bệ hạ. Lần này gã phụng mệnh đến đây cầu thân với Liên Na, nên sau khi nghe Á Sắt Lâm bẩm báo xong, liền đứng thẳng người, mỉm cười lễ độ với Liên Na. Trong lòng gã thập phần mong mỏi có thể kết hợp với Liên Na, bởi vì gã biết ở Quang Minh đế quốc, mình là hoàng đệ nhỏ nhất của quốc vương, vốn không có duyên với hoàng vị. Nhưng nếu gã có thể kết hợp với Liên Na, nói không chừng sau này còn có thể trở thành quốc vương của Mạt La đế quốc nữa.

Mẹ nó, tên công tước chó má này, dám nuôi ý đồ bất chánh với nữ nhân của lão tử? Diệp Phong vừa nghe xong lời của Á Sắt Lâm, tuy tức giận nhưng vẫn không tỏ ra thái độ gì, vì hắn biết Liên Na hiểu rõ kế hoạch của hắn, tất sẽ không đáp ứng cùng bọn họ tiễu trừ Ma thú. Dù vậy, nhìn thấy Trác Lạc nở nụ cười mê người với Liên Na thì trong lòng rất tức giận, chỉ đành mắng thầm trong bụng, và càng gia tăng địch ý mãnh liệt với tên công tước chó má trước mắt.

“Giáo đình từng trợ giúp tệ quốc ngăn chặn Ma thú, giờ đây giáo đình cần đến, ta tất nhiên là không thể cự tuyệt. Tuy nhiên, giờ đây quân đội của tệ quốc vừa trải qua nhiều cuộc đại chiến, hiện vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Vì vậy cho nên phải có thêm một đoạn thời gian nữa thì mới có thể phái binh đi tiêu diệt Ma thú được. Còn về vấn đề cầu thân…..…....” Liên Na dừng lại một chút rồi nhìn sang Á Sắt Lâm. Nàng theo lời căn dặn của tình lang mà thi triển chính sách kéo dài thời gian, khi nói đến việc cầu thân thì cố ý dừng lại, khẽ liếc nhìn thần tình tức giận của Diệp Phong, mượn việc này để trả đũa việc hắn cứ nhìn chằm chặp vào Á Sắt Lâm. Sau đó mới tiếp tục nói: “Về vấn đề cầu thân thì ta vẫn còn chưa nghĩ tới, thật không thể nhận!”

Trong lúc Liên Na nói chuyện, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào mắt của Trác Lạc, khiến cho sắc mặt của vị điện hạ đang muốn cầu thân này trở nên rất khó coi, trong lòng cũng tức giận vô cùng.

“Hắc hắc, thật là thú vị, thật là có ý nghĩa…....” Diệp Phong vừa nghe xong lời của Liên Na, nhìn sắc mặt đầy vẻ xấu hổ của Trác Lạc thì trong lòng cực kỳ khoái trá, ngoài miệng nhịn không được mà bật tiếng cười khẽ.

“Ngươi bảo cái gì thú vị?” Trác Lạc công tước thấy Diệp Phong cười mình thì lấy làm căm tức, liền trừng mắt quát Diệp Phong.

“Ngươi nghĩ rằng ta thấy điều gì thú vị, thì chính điều đó là thú vị!” Diệp Phong nghiêng đầu, khẽ cười chọc quê Trác Lạc, tuyệt không để hắn vào mắt chút nào. Đừng nói chỉ là một tên công tước nhỏ nhoi, cho dù có là quốc vương mà dám nuôi ý đồ bất chánh với lão bà của hắn thì hắn cũng sẽ không để lại cho ai tí xíu mặt mũi nào cả.

“Ngươi…..…...” Trác Lạc nghe xong lời nói của Diệp Phong, thì lửa giận xung thiên, chỉ thẳng vào mặt Diệp Phong mà ấp úng không nói nên lời. Trác Lạc sống cho đến tận ngày nay vẫn chưa hề chịu uất nhục như thế này bao giờ. Liên Na nữ vương xem ra đã xong, không còn cơ hội gì nữa. Nhưng tên thanh niên tóc đen này lại dám ngang nhiên cười nhạo gã, dù sao thì gã cũng đường đường là công tước của một nước, điều này quả thật là quá vô lễ đối với gã. Nếu nơi này không phải là hoàng cung của Mạt La đế quốc thì e rằng Trác Lạc đã nhất định phải giết tên hỗn đản này rồi.

“Trác Lạc công tước, xin đừng tức giận! Đây là Mạt La đế quốc đỉnh đỉnh đại danh Lôi Ân nam tước, và cũng là đoàn trưởng của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn. Nghe nói Lôi Ân nam tước rất thích nói đùa, mọi người ngàn vạn lần đừng nên để mất hòa khí!”

Khi phái Trác Lạc đến đây cầu thân, La Kiệt bệ hạ và Ôn Tư giáo hoàng đã sớm thương lượng mọi việc. Dù biết không có nhiều hy vọng, nhưng bọn họ vẫn muốn thử cầu thân một lần xem sao, và bọn họ cũng không mấy đặt nặng vấn đề này. Nhưng việc thỉnh cầu Liên Na nữ vương phái binh hỗ trợ tiêu diệt Ma thú mới là việc thiết yếu. Lúc nhận được mệnh lệnh của giáo hoàng, Á Sắt Lâm đã biết rõ việc nào nặng, việc nào nhẹ, nên giờ đây thấy Liên Na đã đáp ứng sẽ hỗ trợ thì cũng không muốn vì việc của Trác Lạc mà khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn, nàng chỉ đành lên tiếng nhắc cho gã biết đối phương là ai.

Hắn chính là Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ?

Gần đây Diệp Phong đã vì Mạt La đế quốc mà lập nên rất nhiều chiến công, dù cho có nhiều người không biết đến điều này, nhưng các nhân vật trọng yếu của những quốc gia khác đều đã sớm nghe biết. Sau khi Trác Lạc công tước nghe xong lời nhắc nhở của Á Sắt Lâm, nghĩ đến những lời đồn đã về thân phận của Lôi Ân, lại thêm đây chính là địa bàn của hắn, vì vậy nên chỉ đành nuốt hận, không nói gì thêm.

Diệp Phong nhìn vẻ mặt khó chịu của Trác Lạc thì lộ vẻ đắc ý vô cùng, chỉ cười lạnh một tiếng, vừa định lên tiếng thì Á Sắt Lâm đã tiến đến gần bên hắn, mỉm cười đầy vẻ phong tình, nói: “Lôi Ân nam tước, bộ hạ của ta là Tuyết Lị có từng bẩm báo với ta một việc. Không biết vị U Nguyệt Nhi – Mễ Lạp kia có phải là người của ngươi chăng? Có thể nào cho ta được diện kiến nàng một lần được không? Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu đấy!”

Ái chà, nàng mỹ nữ này lại là thượng cấp của Tuyết Lị hay sao? Diệp Phong nghe vậy thì rất kinh ngạc nhìn Á Sắt Lâm. Trong lòng hắn biết U Nguyệt Nhi nổi danh là vũ cơ tại đế đô, nay đã trở thành nữ nhân của hắn. Chuyện này ai ai cũng biết, nếu muốn dấu diếm thì cũng không dấu được, vì vậy nên chỉ đành cười nhạt, nói: “Đúng vậy, U Nguyệt Nhi chính là tỳ nữ của ta. Tuy nhiên, giờ đây nàng đang có mặt tại bí mật trú địa của Tư Lược đoàn, cách nơi này rất xa. Thật xin lỗi, ta không thể đưa Nguyệt Nhi đến gặp người trong lúc này được.”

“À, thì ra là vậy. Vậy thì cứ đợi sau khi tiêu diệt xong Ma thú, ta sẽ có dịp gặp lại ngài, đến chừng đó, ta mong là có thể gặp được nàng!” Diệp Phong có Hắc Ám ma kiếm hay không thì không ai điều tra ra được, nhưng việc U Nguyệt Nhi – Mệ Lạp là người của hắn, thì Á Sắt Lâm sớm đã phái người tra ra được. Giờ đây nghe Diệp Phong trả lời như thế, tuy nàng không tin, nhưng cũng không kiên trì gạn hỏi tiếp. Dù sao mục đích hôm nay đến đây là để cầu Liên Na nữ vương hỗ trợ, vốn không nên đắc tội với Pháp Lôi Nhĩ gia tộc.

Ngoại trừ Liên Na và Lạc Khắc, những người khác như Trác Lạc công tước và chúng quan viên đều không hiểu Á Sắt Lâm và Diệp Phong đang nói tới điều gì.

Diệp Phong thấy Á Sắt Lâm quyết ý gặp cho được U Nguyệt Nhi, nhất định chưa chết chưa chịu buông như thế, thì hắn ngoài miệng tỏ ý sẽ để cho nàng gặp mặt Nguyệt Nhi, nhưng trong lòng đã có chút bực bội. Hắn nghĩ lại thấy tình huống của Mạt La đế quốc đã ổn định, vốn không cần phải e ngại Quang Minh giáo đình hay bất cứ một thế lực nào, vậy tại sao phải để cho người ta quản việc của hắn chứ? Hừ…...ta không phục đấy!

Chú thích:

\* Nhân đa hảo bản sự - người nhiều thì sớm xong việc

## 130. Chương 130 - Tòng Kim Dĩ Hậu, Nghịch Ngã Giả Tử!

“Đế Na, ả tiện nhân kia, Phong Nguyệt đoàn chó chết của ngươi dám xem thường lão tử ta? Mẹ nó, nếu hôm nay ngươi mà không ra đây cho lão tử chơi, thì lão tử quyết tiêu diệt toàn bộ cái Phong Nguyệt đoàn của ngươi, rồi bắt hết mấy ả tiện nhân lớn nhỏ của ngươi đem cho người của ta luân phiên cưỡng gian hết.”

Màn đêm phủ xuống tại miền bắc đại lục, trên dãy đất thuộc miền duyên hải tây nam bộ của Hỗn Loạn hoang nguyên, đoàn trưởng Huyết Sát đoàn, Sa Luân Khắc - Trì Địch đang đứng trước cửa doanh trướng của Đế Na mà ngoác miệng ra chửi, để lộ ra cả hai chiếc răng cửa thật lớn. Giờ đây y đang thống lĩnh thuộc hạ bao vây toàn thể doanh địa của Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn, mặc sức ngang ngược lộng hành.

Mười ngày trước, tên Sa Luân Khắc tướng mạo vừa xấu xí vừa hung tàn, đã dẫn mấy tên tâm phúc trong Cường Đạo đoàn tìm đến đỉnh đỉnh đại danh Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn để phong lưu một chuyến. Khi y vừa trông thấy Đế Na xinh đẹp phong tao liền một mực đòi nàng phải bồi tiếp mình.

Kết quả là y đã bị Đế Na quăng ra ngoài, rồi sai các kiếm sĩ hộ vệ động thủ giết y. May là y cũng có thực lực của một thất giai Liệt Diễm kỵ sĩ, dưới sự yểm hộ của mấy tên tâm phúc, đã một mình phá vây mà thoát đi. Nếu không có chút bản lãnh thì e rằng y đã sớm bị loạn kiếm phân thây giống như mấy tên tâm phúc của y rồi.

Huyết Sát Cường Đạo đoàn là một trong ba thế lực mạnh nhất tại bắc đại lục của Hỗn Loạn hoang nguyên. Bọn chúng có một tam giai Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn và một tam giai Liệt Diễm kiếm sĩ đoàn, sức tác chiến rất thần tốc, thủ đoạn lại vô cùng hung tàn độc ác, nên ngày thường vẫn hay gian dâm cướp bóc khắp nơi, không có việc xấu nào là không làm, quả thật là tiếng xấu đồn xa.

Sau đó, tên Sa Luân Khắc này ôm hận chạy về Cường Đạo đoàn liền chuẩn bị đầy đủ, rồi kéo theo đám lâu la trở lại Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn để báo thù, luôn tiện sẽ bắt Đế Na về để tận tình hưởng lạc, cho nàng biết ai dám đắc tội với y thì sẽ có kết quả rất thê thảm.

Thật ra bấy lâu nay, tuy Đế Na ở tại Phong Nguyệt đoàn, nhưng nàng vốn là người đồng tính, mãi cho đến hôm nay thì cũng chỉ có Diệp Phong là nam nhân duy nhất của nàng thôi. Đối với việc Sa Luân Khắc muốn xâm phạm nàng, tất nhiên là không thể chịu nổi. Dù sao, thế lực của tình nhân nàng đang càng lúc càng khuếch trương, vì vậy mà cũng không cần phải để cho Sa Luân Khắc vũ nhục mình.

Tuy nhiên, vào thời khắc này, Đế Na đang đứng ở trước cửa doanh trại, nhìn thấy các kiếm sĩ hộ vệ đứng sau lưng mình rất khẩn trương, lại thêm lúc này toàn thể doanh trại đều đã bị bọn cường đạo bao vây trùng trùng, nên trong lòng cũng rất lo lắng. Nàng cũng không hiểu vì sao lúc trước mình cầu cứu với tình nhân, và Lộ Lộ đã nói rõ là hắn sẽ sắp đến, nhưng sao bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện?

“Xú tiện nhân, tại sao không lên tiếng? Ngươi cũng biết sợ rồi sao? Ngày đó ngươi sai người đuổi giết lão tử, bộ dạng của ngươi lúc đó hung dữ lắm mà. Sao không làm dữ tiếp đi? Hôm nay nếu lão tử không cưỡi được ngươi, khiến cho ngươi phải cầu xin ta buông tha cho, thì lão tử sẽ đổi theo họ của ngươi.” Sa Luân Khắc đang gò cương ngựa ở cách bên ngoài doanh trại khoảng hai dặm, nhìn mỹ nhân xinh đẹp Đế Na mà buông tràng cười cuồng dại.

“Lôi Ân, chàng mau tới đây…...” Đế Na lúc này đang mặc bộ y phục màu hồng phấn bó sát người, nàng lo lắng thầm gọi tình lang, và đang định xoay người nhìn về hướng trú địa bí mật của Tư Lược đoàn xem thử, thì đã thấy tiểu tình nhân mà nàng đang mong đợi đã xuất hiện trong tầm mắt. Trên thân hắn khoác tấm áo gió mà nàng rất quen thuộc, nét mặt tràn đầy phẫn nộ và sát khí, từng bước từng bước chậm rãi đi đến gần.

“Rốt cuộc chàng cũng đã đến!” Đế Na thấy tình nhân đến thì trong lòng cảm thấy yên tâm hẳn, vội bước đến gần nghênh đón, đồng thời cũng ôm lấy cánh tay trái của hắn. Giờ đây nàng cảm thấy rất an toàn.

“Bảo bối, hãy mang đám hộ vệ của nàng vào doanh địa đi. Còn tên cẩu trệ vũ nhục nàng kia thì để cho ta giải quyết.” Đôi mắt của Diệp Phong tràn ngập sát khí, khẽ liếc Sa Luân Khắc một cái, rồi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ngọc của Đế Na, và cất giọng ôn nhu phân phó cho nàng.

Những kiếm sĩ hộ vệ vây quanh Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn và những kỹ nữ đang ở phía sau nhìn thấy Đế Na đoàn trưởng đang âu yếm hôn hít với nam nhân đã từng ở lại trong lều của nàng một đêm thì ai nấy đều thấy ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ không thể nào hiểu được là nam nhân kia đã đến đây vào lúc nào.

Đế Na nhìn nét mặt tràn đầy sát khí của tình nhân, cảm thấy sau việc Quang Minh giáo đình và Quang Minh đế quốc phái sứ giả đến cầu viện, khiến cho hắn có chút thay đổi. Tuy nàng hơi có lo lắng về việc này, nhưng đối với năng lực của hắn thì thập phần tin tưởng, nên không hề có ý kiến gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi dẫn theo đám kiếm sĩ hộ vệ lui vào trong doanh địa.

“Đế Na tiện phụ kia, ngươi đúng là một ả dâm nữ chuyên để cho nam nhân cưỡi mà. Vậy mà còn giả bộ thanh cao hay sao? Tiện nhân, lão tử nhất định phải cưỡi ngươi ở ngay trước mặt tên cẩu trệ kia mới được.” Sa Luân Khắc trông thấy Đế Na và thanh niên kia thân mật với nhau như thế thì trong lòng tức giận vô cùng, nên y liền nghĩ tới việc bắt cho bằng được Đế Na rồi cưỡng gian nàng ở trước mặt tình nhân của nàng.

“Sa Luân Khắc – Trì Địch, hy vọng ngươi hãy dừng cái trò càn rỡ này của ngươi lại.” Diệp Phong nghe những lời mắng chửi thô tục của Sa Luân Khắc mà trừng mắt nhìn y cười lạnh, lộ đầy vẻ hung ác.

“Hừ, tên tiểu tặc không biết trời cao đất dày này, lão tử sau khi chơi mẹ của ngươi thì mới sinh ra cái tên cẩu tạp chủng như ngươi đây. Nghĩ lại thật là đã, mẹ nó!” Sa Luân Khắc khinh miệt chửi Diệp Phong, rồi phất tay ra lệnh: “Các huynh đệ, tất cả những nữ nhân ở đây thì giữ lại, còn lại tất cả nam nhân đều giết sạch. Bao nhiêu tài phú và nữ nhân đều đem cả về trú địa, tha hồ mà hưởng dụng.”

“Ha ha ha…....các huynh đệ, lên mau, phải cho tên cẩu trệ này biết được sự lợi hại của chúng ta như thế nào…....mau bắt nữ nhân về để hưởng lạc thôi!”

Các thành viên của Huyết Sát đoàn nghe được mệnh lệnh của y, liền buông ra tràng cười cuồng dại, sau đó liền bủa ra khắp nơi để triển khai cuộc bắt bớ. Tại hiện trường chỉ còn lại tên Sa Luân Khắc đang cưỡi ngựa đứng đó, y không ngừng cười lớn, xem ra y đang nghĩ đến tình cảnh sau khi bắt được Đế Na thì sẽ được trút hận, nên thần tình thì đắc ý vô cùng. Lúc này, một dám Liệt Diễm kỵ sĩ mặc cương thiết khinh trang thúc ngựa xông thẳng về hướng của Diệp Phong, rõ ràng là muốn giết cái tên xú tiểu tử không biết trời cao đất dày kia.

Các kỹ nữ của Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn thấy những tên cường đạo ở bên ngoài hung hăng như vậy thì trong lòng run sợ vô cùng. Bọn họ ở trong trướng đều run cầm cập ôm lấy nhau, còn các kiếm sĩ hộ vệ thì tản ra bốn phía dốc lòng phòng thủ. Đế Na thắc mắc nhìn tình nhân, không hiểu vì sao đến thời khắc này mà thành viên của Tư Lược đoàn vẫn chưa thấy xuất hiện?

“Hắc mao tiểu tử, hãy xem bổn đại gia dùng thiết thương đâm chết ngươi…..…..” Một tên Liệt Diễm kỵ sĩ phóng ngựa như bay, tay cầm thiết thương chỉ thẳng vào Diệp Phong mà xông tới. Lời gã còn chưa dứt, thì đã thấy Diệp Phong lộ ra một nụ cười lạnh, rồi đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa.

“A, người đâu?” Tên Liệt Diễm kỵ sĩ và đồng bọn ở phía sau đồng cất tiếng quát nhẹ. Bọn chúng nhìn thấy đối phương đột nhiên biến mất thì ai nấy đều hết sức nghi hoặc, lại còn tưởng mình đã nhìn lầm nữa chứ.

“Grrrrrr! Grrrrrr!”

Chợt có hai tiếng long ngâm rất bá đạo vang lên. Đám Liệt Diễm kỵ sĩ không thấy Diệp Phong đâu, nhưng lại nhìn thấy ở trên không khoảng hai mươi thước có xuất hiện một con song đầu cự long có hình dáng đang bắt đầu trưởng thành, trên lưng chở Diệp Phong đang bay nhanh về phía Sa Luân Khắc.

“Cự long…..…...mẹ nó…..…...song đầu cự long đó…....hắn…....hắn là long kỵ sĩ?”

Thành viên của Huyết Sát cường đạo đoàn cùng với các thành viên Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn của Đế Na đột nhiên thấy Diệp Phong xuất hiện trên lưng song đầu cự long thì ai nấy đều giật mình kinh hãi, thật không thể tin được những gì đang hiển hiện trước mắt đây lại là sự thật.

Sa Luân Khắc nhìn thấy song đầu cự long xông thẳng về phía mình thì vô cùng kinh hãi, vội vàng hô hào đám Liệt Diễm kỵ sĩ và Liệt Diễm kiếm sĩ cùng trở về nghênh địch. Song, vào thời khắc này, nếu so về mặt tốc độ thì dù là kỵ sĩ hay kiếm sĩ cũng đều không thể sánh bằng với cự long, tất nhiên là mọi việc đã trở nên quá muộn.

Diệp Phong cưỡi trên lưng Thánh Ma bay thẳng về phía Sa Luân Khắc, khi còn cách chưa đầy năm mươi thước thì rút Quang Minh kiếm ra, rồi dùng tư thái rất tiêu sái cúi mình xuống, tay phải tùy tiện chỉ kiếm vào người Sa Luân Khắc, khẽ vận hành chánh khí. Thân hình của Diệp Phong lập tức như một đạo thiểm điện bay xẹt đi, kèm theo một tiếng thét vang dội, rồi thì thanh trường kiếm mang theo một đạo bạch quang đâm thấu qua vai phải của Sa Luân Khắc. Sau đó, chân trái của Diệp Phong khẽ đạp lên mặt của y một cái, khiến cho y mất đi thăng bằng, kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.

“Không thể nào! Thật là khó có thể tưởng trượng được, chỉ với một kiếm mà hắn đã đánh bại Sa Luân Khắc đoàn trưởng, là người thuộc cấp bậc thất giai Liệt Diễm kỵ sĩ. Tại sao thực lực của hắn là có thể cường đại như thế chứ? Hắn bao nhiêu tuổi rồi mà có thể sử dụng kiếm pháp của Long kỵ sĩ?”

Các thành viên của Huyết Sát Cường Đạo đoàn tận mắt nhìn thấy Diệp Phong dùng một chiêu kiếm đả bại Sa Luân Khắc chỉ trong một cái chớp mắt, thì ai nấy đều trợn mắt há miệng mà tự hỏi trong lòng như thế. Không ai tin rằng một thanh niên trẻ tuổi như vậy, mà lại có kiếm pháp cao cường đến thế.

Về phần các thành viên của Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn khi nhìn thấy Diệp Phong đánh bại đối thủ chỉ trong một kiếm thì cũng kinh hãi không kém, nhất là Đế Na, trong lòng lại càng kinh hãi hơn ai hết. Nàng rất ít khi thấy tình nhân hiển lộ thân thủ ở trước mặt mình, nhưng nay tận mắt chứng kiến thực lực hùng hậu của hắn thì khiến cho nàng không thể tin được vào mắt của mình.

“Bây giờ ngươi còn dám ngang ngược nữa chăng?” Diệp Phong đứng bên trái của Sa Luân Khắc, tay phải cầm thanh Quanh Minh kiếm sắc bén chỉ thẳng vào yết hầu của y, rồi buông tiếng cười lạnh ẩn chứa sát khí, cất tiếng hỏi.

Sa Luân Khắc bị Diệp Phong đánh bại chớp nhoáng thì trong lòng đã kinh sợ lắm rồi, giờ nghe hắn hỏi thì lại càng không biết trả lời thế nào. Y nghĩ đến bản thân mình thuộc cấp bậc của một thất giai Liệt Diễm kỵ sĩ, mà khi đối mặt với một chiêu của Diệp Phong, cả tránh né cũng không kịp, quả là không thể tưởng tượng được.

Điều đó có phải là vì thực lực của Sa Luân Khắc yếu kém hay không?

Không phải, đó là vì thực lực và sự lãnh ngộ của Diệp Phong đã tăng tiến rất nhiều!

Từ sau khi gặp mặt Á Sắt Lâm, Diệp Phong bắt đầu bỏ hết tất cả cấm kỵ. Đầu tiên là cùng với song đầu cự long Thánh Ma thực hành tâm linh khế ước, một việc đã xảy ra ý muốn đã khiến cho quang minh và hắc ám nhị khí ở trong người hắn và Thánh Ma đã dung hợp lại, và nhờ vậy mà đã đề thăng nguyên tố quang minh và hắc ám của cả hai lên cao hơn trước rất nhiều. Cơ thể của Thánh Ma tăng trưởng nhanh chóng, long tức cũng mạnh hơn. Còn Thiên Địa Chí Tôn công của Diệp Phong thì cũng nhanh chóng đạt đến tầng thứ bảy, chánh ma nhị khí trước kia chưa từng bao giờ được sung mãn như vậy. Giờ đây thì toàn thân hắn tràn ngập lực lượng, mà tư tưởng cũng bị thiên tính của cự long làm ảnh hưởng tới, khiến cho hắn trở nên bá đạo hơn, phảng phất như có rất nhiều dũng khí và chiến ý.

Có thêm lực lượng cường đại làm vốn, Diệp Phong tự nhốt mình ở trong phòng, rồi tổng hợp tất cả các loại kiếm thuật ở trong bảo điển, cùng với lý thuyết của loại kiếm thuật tùy tâm nhi phát, không câu nệ chiêu thức, lấy bất biến ứng vạn biến, và vô chiêu thắng hữu chiêu, rốt cuộc đã ngộ ra chân lý của loại kiếm thuật tùy tâm. Vừa rồi hắn cưỡi trên lưng Thánh Ma phi hành, rồi từ trên cao lăng không nhảy xuống công kích Sa Luân Khắc, đó cũng là vì hắn đã nhìn ra được sơ hở của y, rồi tiện tay xuất chiêu chứ không hề nghĩ đến phải sử ra chiêu thức nào.

Lần đại ngộ này đã khiến cho thực lực của Diệp Phong tăng cường rất nhiều, kiếm nắm trong tay cũng càng lúc càng thuần thục, và việc tự nghĩ ra kiếm chiêu đối với hắn không còn là một việc khó nữa. Giờ đây đã có nhiều vốn liếng, nên hắn không còn điều gì phải cố kỵ nữa hết. Từ nay, mỗi khi đối mặt với bất cứ một việc gì, hắn chỉ việc tùy hứng mà làm. Nếu có bất kỳ một nhân vật hay thế lực phiền toái nào dám có gan đến đây chọc giận ta. Con mẹ nó, bất luận đó là ai, nếu không phục hoặc chống lại ta thì chỉ có đường chết mà thôi.

“Con mẹ ngươi, ngươi tưởng rằng không lên tiếng thì sẽ không có việc gì chăng? Hừ, đã dám có gan vũ nhục nữ nhân của lão tử, thì lão tử sẽ cho ngươi nếm cái mùi vị của hình phạt thống khổ nhất trên thế gian này.”

“A…..…..đừng…..…..đau…....thật là đau…..…..xin ngươi hãy giết ta đi…..…..”

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Cho dù Diệp Phong có lĩnh ngộ được nhiều ít ra sao thì bản tính lưu manh của hắn vẫn không thể nào thay đổi được. Thấy Sa Luân Khắc không thèm đáp trả lời hắn, nên hắn dùng chân trái khẽ nâng đầu của Sa Luân Khắc lên, rồi hai tay nhanh chóng vươn ra thi triển “Phân thân thác cốt” thủ pháp, khiến cho toàn bộ các gân cốt trọng yếu của y đều bị di chuyển bộ vị. Sa Luân Khắc bị cực hình, chịu không nổi mà phát lên những tiếng kêu gào thảm thiết, nước mắt chảy ròng ròng.

“Các huynh đệ, đoàn trưởng ngày thường đãi chúng ta không tệ, lẽ nào các ngươi lại nhẫn tâm trơ mắt ra mà nhìn hắn bị hành hạ hay sao? Địch nhân tuy lợi hại, nhưng hắn chỉ có một mình, còn chúng ta lại có tới hai binh đoàn, chỉ cần chúng ta mỗi người tiểu một bãi vào hắn thì cũng có thể dìm chết hắn rồi. Mau, tất cả cùng lên, giết tên tiểu tử này rồi cứu đoàn trưởng trở về.”

Kẻ vừa lên tiếng là một tên thuộc hạ của Sa Luân Khắc, gã là đại đội trưởng của Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn, nay nhìn thấy Sa Luân Khắc thọ nhục nên trong lòng vô cùng bi phẫn. Gã khẳng khái hét lớn, rồi dẫn đầu đồng bọn phóng tới chỗ Diệp Phong.

“Đúng vậy, các huynh đệ, chúng ta có nhiều người thì sợ gì chứ? Tất cả cùng lên, giết tên tạp chủng kia mà trút hận cho đoàn trưởng.” Một người lên tiếng thì tất có người thứ hai hưởng ứng theo, rồi sau đó thì những tên kỵ sĩ và kiếm sĩ của Cường Đạo đoàn còn lại đều nghĩ đến thường ngày đoàn trưởng đối với người ngoài thì rất ngoan độc, nhưng đối với bọn chúng cũng đều không tệ, nay thấy đoàn trưởng đại nhân gặp nạn, tuy bọn chúng cũng rất cố kỵ địch nhân, nhưng dù sao cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Bọn chúng có thể ỷ vào thế đông để áp đảo địch nhân.

“Ha ha ha, cái lũ cường đạo ngu ngốc các ngươi, bị lão đại của bọn ta hù cho sợ mất hồn rồi nên không còn biết suy nghĩ nữa sao? Lại còn muốn ỷ vào số đông để uy hiếp người sao? Lão tử chờ các ngươi đã lâu rồi đây. Các huynh đệ, giết!”

Hôm nay Võ Thuật học viện vừa tuyển ra được những học viên tinh nhuệ để gia nhập vào Tư Lược đoàn, nên đều kéo hết đến đây. Bọn họ vừa đến cách doanh địa về hướng đông khoảng ba dặm thì tên bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc cùng với Liệt Diễm trung đội, thống lĩnh bốn trăm tam giai Liệt Diễm kỵ sĩ mặc cương thiết khinh trang, y theo kế hoạch của Diệp Phong mà xông tới, ngoài miệng thì lớn tiếng cười ha hả không ngớt.

Cùng lúc đó, ở trên không thì có tinh linh Kiệt Nã Tư suất lĩnh năm ngàn tam giai Bạch Điêu xạ thủ, phía tây thì có sa mạc tráng hán suất lĩnh hỏa thương binh đoàn lâm thời, phía bắc thì có Ai Đức cùng lôi đình trung đội thống lĩnh hơn hai ngàn tam giai cực điện đại đao chiến sĩ, phía nam thì có linh ngưu, bạch lang, cự giải bốn trung đội cùng với Kỳ Lạp Tư cự nhân tiểu đội…....tất cả đều hô to “giết! giết!” và ào ào xông thẳng vào đám cường đạo lâu la.

“Mẹ nó, chúng ta bị trúng mai phục rồi. Đối phương có khá nhiều binh đoàn với các loại chủng tộc khác nhau nữa, nào là ma sủng, cự nhân, cự giải, lại còn hỏa thương của người địa tinh nữa…...Mọi người mau triệt thoái đi.”

“Thật là kỳ quái. Trước đó rõ ràng là chúng ta đã kiểm tra địa hình quanh đây rồi mà, tại sao lại có đông người xuất hiện như vậy chứ? Bọn chúng từ đâu tới vậy? Nếu chúng ta triệt thoái, vậy còn đoàn trưởng đại nhân thì sao?”

“Chúng ta tự lo cho thân còn chưa xong, làm sao có thể cứu đoàn trưởng được nữa?”

Cường đạo chung quy cũng chỉ là một lũ ô hợp. Đám lâu la của Huyết Sát Cường Đạo đoàn nhìn thấy thành viên của Tư Lược đoàn người đông thế mạnh, bao vây trùng trùng thì kinh hoảng khiếp vía, ai nấy đều khẩn trương kinh hô rất náo loạn. Một nửa số lâu la đã sớm mất đi đấu ý, bắt đầu bỏ chạy tán loạn cả lên.

“Tất cả thành viên của Tư Lược đoàn nghe lệnh, phàm là cường đạo thì một mống cũng không tha, hãy giết sạch bọn chúng cho ta, để cho chúng đến Diêm La điện rồi mới biết rằng không phải ai muốn trêu chọc vào lão tử là được yên đâu.” Diệp Phong vừa nhịp nhịp điếu thuốc Thanh Sảng Tiêu Hồn, vừa lớn tiếng ra lệnh cho các thành viên của Tư Lược đoàn, đồng thời cũng kêu Thánh Ma xuống tham gia vào trường đấu để thể nghiệm tư vị giao chiến chính thức là như thế nào.

“Dạ!”

Các thành viên của Tư Lược đoàn đang bao vây trùng trùng vừa nghe xong mệnh lệnh của Lưu Manh đoàn trưởng thì đồng ứng thanh lãnh mệnh. Bọn họ trông thấy đám cường đạo bỏ chạy tứ tán, liền dùng tạc đạn đặc chế để tiếp đãi, những tiếng “oành, oành” vang lên không ngớt. Đám cường đạo vốn đã sớm kinh hoảng rồi, nay nghe thêm những tiếng nổ thì lại càng cuống quít cả lên. Bọn họ trong lúc còn chưa hiểu cái gì đã phát ra tiếng nổ lớn như vậy thì đã bị thành viên Tư Lược đoàn và song đầu cự long Thánh Ma đuổi theo chém giết tơi bời.

Thánh Ma hào hứng đuổi theo truy sát bọn cường đạo, vì trên người nó có lớp vẩy cứng rắn nên không hề sợ vũ khí và sự công kích của bọn cường đạo. Thánh Ma cùng lúc sử dụng long khẩu, long trảo, và long vỹ để công kích, khiến cho bọn cường đạo không dám tiến đến gần nó. Kỳ thật là nó vẫn nghe lời dặn dò của Vưu Lị Ny mà chưa hề phóng ra bản lãnh kinh người nhất của nó là quang ám long tức, nếu không thì e rằng thực lực của nó còn kinh khủng hơn nữa.

Đáng lý ra thời gian này là lúc ba vương quốc ải nhân, thú nhân, và dực nhân sắp sửa triển khai tấn công Thiên Vũ đế quốc, nên Diệp Phong muốn nhân cơ hội này để chiếm lời Phỉ Phỉ. Hôm nay gặp lúc hắn đang cùng tinh linh mỹ nữ tiêu hồn ở trên giường thì thấy Lộ Lộ tiến vào, báo cho hắn biết có người sẽ đối với Đế Na bất lợi. Điều này đã khiến cho hắn giật mình tỉnh hẳn, bao nhiêu dục hỏa đều tan biến hết, lập tức cùng Lộ Lộ trở về trú địa, rồi để cho Lộ Lộ và Nguyệt Nhi dụ hai hũ giấm là Tĩnh Hương và Mộng Hinh vào cung bầu bạn với Liên Na.

Sau đó, hắn liền chạy đến doanh địa của Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn, lúc ấy mới nhớ ra rằng hắn chưa có đặt Truyện Tống Trận ở đó, nên gọi một số lớn thành viên xuất hiện sẵn, rồi sai Kiệt Nã Tư lẻn ra ngoài doanh trại phóng hạ Truyện Tống Trận, để cho thành viên của Tư Lược đoàn xông vào bao vây địch nhân, chỉ chờ sau khi hắn hạ thủ bắt Sa Luân Khắc thì lập tức xuất thủ tấn công địch nhân.

“Lôi Ân, đa tạ chàng!” Thục nữ xinh đẹp Đế Na thừa dịp bên ngoài hỗn loạn liền tiến đến gần tình lang, mỉm cười cảm tạ hắn.

“Hắc hắc, đại mỹ nhân của ta, nàng là tình nhân của ta, nên ta ra mặt giải quyết chuyện khó khăn cho nàng là lẽ đương nhiên thôi, không cần phải khách sáo như vậy.” Diệp Phong vừa ôm mỹ nhân mặc áo màu hồng phấn bó sát người vào lòng, vừa đưa tay vuốt ve bờ mông tròn trịa mềm mại của nàng, miệng thì cười hắc hắc mấy tiếng, rồi nói tiếp: “Nhưng nếu nàng muốn cảm tạ ta, vậy đêm nay ta sẽ để nàng thi triển bản lãnh mê hồn của mình mà quyến rũ ta nhé.”

“Thật ư? Đêm nay chàng không cần trở về chứ?” Đế Na nghe hắn nói như vậy, không những là không ngượng ngùng mà trái lại còn nhìn tình lang rất kinh ngạc. Thấy hắn gật đầu xác nhận thì lập tức cao hứng, hôn chụt vào miệng hắn một cái, rồi tựa vào ngực hắn, nói: “Đêm nay thiếp nhất định sẽ khiến cho chàng được tiêu hồn, chàng muốn làm sao thì làm.”

“Ha ha ha…...đêm nay ta rốt cuộc cũng sẽ khai mở động đào của nàng rồi.” Diệp đại sắc lang ôm phong tao thục nữ trong lòng, một mặt thì đắc ý cười lớn, còn mặt khác thì đưa mắt quan sát tình huống trận chiến và tên Sa Luân Khắc đang bị hành hạ đau khổ dưới đất, rồi quay sang mỹ nhân hỏi: “Này mỹ nhân của ta, nàng muốn cho hắn chết như thế nào?”

“Thiến trước giết sau!” Đế Na nghe tình nhân bảo đêm nay sẽ khai mở động đào của nàng thì nhất thời hổ thẹn, vung tay đánh hắn một quyền, sau đó lại nghe hắn hỏi muốn xử Sa Luân Khắc thế nào thì đôi mắt lập tức hiện lên sát khí, đề xuất ra một hình phạt thống khổ nhất đối với nam nhân.

“Đừng…...đừng…....đừng như vậy…....ta xin các người hãy cho ta được chết thống khoái một chút…..…..đừng bắt ta chịu khổ nữa…...” Sa Luân Khắc đang nằm rên rỉ ở dưới đất, chợt nghe Đế Na đề nghị thiến hắn trước rồi mới giết sau, thì lập tức cố nén cơn đau mà bật lên lời cầu xin.

“Nếu đổi lại kẻ van xin là ta, vậy thì ngươi có bỏ qua hay không?” Đế Na hừ lạnh, nhìn Sa Luân Khắc nói. Quả thật nếu như một mỹ nhân như nàng mà rơi vào bàn tay tâm ngoan thủ lạt của Sa Luân Khắc, thì khẳng định là cũng sẽ không có kết quả tốt.

“Bảo bối, không cần phải tức giận, ta thế nào cũng sẽ để cho nàng biểu diễn chiêu liêu âm thoái\*, để hoàn thành tâm nguyện cho nàng. Đợi sau khi chiến trận kết thúc, chúng ta lập tức vào trong khai mở động đào cho nàng ...ha ha ha…...” Diệp Phong khoái chí buông ra tràng cười dâm đãng, rồi nhắm thẳng vào hạ thể của Sa Luân Khắc mà tung ra một cước thật mạnh, khiến hắn nhảy dựng lên không, và gào lên một tiếng thảm thiết. Một cước này e rằng đã khiến cho tiểu đệ đệ của tên cường đạo đoàn trưởng chẳng còn hình dạng gì…..…..…..

Chú thích

\* liêu âm thoái: đá giò lái

## 131. Chương 131- Khô Lâu Thành Viên, Tam Quốc Cử Động, Khuyến Thuyết Nhạc Mẫu

Sáng sớm, Diệp đại sắc lang sau một đêm điên cuồng triền miên cùng Đế Na, thí biến tất cả ngoạn pháp, ôm Đế Na đặt trên giường, mân mê cặp mông đẹp đẽ đầy đặn hình thành dáng vẻ xích loã mê người, vuốt ve từ sau đồn nhục đến hắc ti võng trên đôi chân đẹp, tay đưa khắp bộ ngực sữa đầy đặn, tiểu hoà thượng thô bạo cuồng đĩnh, thoải mái bạo phát toàn bộ tinh hoa ở cúc hoa cấm địa. Hắn ôm chặt Đế Na đang phiêu phiêu sung sướng ôn tồn một phen, rồi dặn dò nàng nhanh chóng đến Tinh Quang bình nguyên, sau đó trở về bí mật trú địa.

Đêm qua chiến đấu, Tư Lược đoàn thu được toàn thắng, Diệp Phong lúc này đang hạ lệnh mai táng thi thể, nhường cho bọm tinh linh Kiệt Nã Tư dẫn bạch điêu xạ thủ, tiến đến trú địa của Huyết Sát cường đạo đoàn, huyết tẩy số cường đạo ít ỏi còn lại, thu tất cả chiến lợi phẩm!

Tư Lược đoàn chết trận hơn trăm người, toàn bộ được đưa đến một dải đấy ở Vọng Triều sơn để mai táng. Diệp Phong chuẩn bị dải đất này chính để làm nơi mai táng cho các anh linh của Tư Lược đoàn. Bởi vì gần đây Ba Nhĩ tìm trong ma pháp thủ trát của Luân Cát để lại, học được vong linh câu thông, cùng với vong linh huyễn cảnh và vong linh hô hoán, ba loại vong linh ma pháp hiếm thấy.

Tam chủng vong linh ma pháp, có thể giúp câu thông linh hồn tử vong chưa lâu, tạo ra huyễn cảnh làm cho linh hồn vui sướng cực độ, dưới tự nguyện của bọn họ, đưa bọn họ trở thành vong linh sinh vật có ý thức, so với bộ xương khô vong linh vu sư Luân Cát là cùng một dạng.

Diệp Phong rất hy vọng mỗi thành viên Tư Lược đoàn đi theo hắn đều có thể sống sót. Nhưng bao nhiêu người trên chiến trường không thể nào không chết, cho nên nếu có thành viên nào tự nguyện chết đi, hắn vẫn vui mừng bảo Ba Nhĩ kêu gọi những thành viên đã chết đi trở lại Tư Lược đoàn. Như vậy hắn cũng có thể tạo ra một vong linh bộ đội có sức chịu đựng siêu cường!

Tình phụ Đế Na xinh đẹp phong tao thục nữ, trong mắt Diệp Phong đạt tiêu chuẩn hảo nữ nhân, bởi vì Đế Na hiểu rõ tâm tư của sắc lang hắn, có thể chiều chuộng khiến hắn mất hồn. Hơn nữa một lòng đối với hắn, không kể việc gì cho bất cứ ai. Hồng nhan tri kỷ, còn hơn thế nữa!

Đêm qua khi Diệp Phong cùng Đế Na ân ái, từng bên tai đề nghị nàng trở về trú địa bí mật. Nhưng Đế Na nhẹ nhàng cự tuyệt, hẹn sau khi Diệp Phong có thể giải quyết mấy hũ giấm chua kia mà không khó xử thì nhất định sẽ đường đường chính chính quay về cho hắn gọi lão bà. Hắn ngẫm lại cũng không phải là không hay.

Đương nhiên Đế Na cự tuyệt Diệp Phong không trở về là có nguyên nhân. Nàng vẫn chưa vứt bỏ được ý nghĩ về nữ nhân luyến ái. Dù sao người bình thường ở chung với nhau còn có cảm tình, huống chi Đế Na là phụ nữ tình thâm nghĩa trọng.

Đối với sự dịu dàng của Đế Na, Diệp Phong trong lòng thập phần ấm áp, ngẫm lại trong gia đình yêu thương hắn sâu đậm như vậy cũng có Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na, vì thế không có kiên trì muốn dẫn Đế Na trở về. Bất quá bỏ qua chuyện Đế Na trở về, hắn sắp phát triển Tinh Quang bình nguyên, thiết lập tổng bộ, bảo đảm an toàn đồng thời mở rộng quy mô mỹ nữ đoàn, phát triển phân bộ ở các quốc gia, cũng giúp hắn tạo nên một tổ chức sưu tập tình báo các nơi.

Có đôi khi Diệp Phong ngẫm lại, biết mình chỉ là một tên hỗn đản, chiếm được bảy vị mỹ nhân, nghĩ đến ngày sau kết hôn phân cấp danh phận thì thật là nan đề, bất kể ai chịu uỷ khuất cũng không được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chính là tại mình không kiềm chế được tính háo sắc, cứ hễ thấy mỹ nhân là không kiềm được ác niệm trong đầu.

Kỳ thật nam nhân có mấy người trông thấy mỹ nhân mà không động lòng? Nếu ngươi có năng lực thỏa mãn đồng thời mấy vị mỹ nhân, ngưới có bỏ qua cơ hội không? Có lẽ sẽ có! Nhưng với tên Diệp Phong háo sắc thì không, hắc hắc

“Lôi Ân, sao trễhư vậ mớ về mẫ hậ muố gặ chàg!”

Diệ Phong đãưởg thụộ trậ kíh thíh triề miên, thông qua Truyệ Tốg Trậ trởềíậ trúuc1đị, đầ ó sảg khoá thanh sảg tiêu hồ. Vừ mớ bướ và đạ sảh đãhấ nữương lã bàớ chờuc1đợ, trong miệg cằ nhằ tỏẻấ mã, mắ phượg kiể tra toà thân hắ, lo lắg hắ bịhương.

Đêm qua Lộộàguyệ Nhi, vìhiế gia dẫ Tư Lượ đoà đi đánh Huyế Sá Cườg Đạ đoà nên cùg vớ Mộg Hinh vàĩh Hương và hoàg cung bầ bạ vớ Liên Na. Bở vậ năm vịiai nhân trong lòg đề lo lắg cho hắ đi chiế đấ. Bây giờiên Na đế hỏ, bố ngườ bọ Lộộập tứ đi theo kiể tra.

“Mẫ hậu nàg muố gặ ta? Cóhuyệ gìậ?” Diệ Phong nghe nữương lã bàó xong, ôm nàg và trong lòg, trướ tiên hôn lên đôi môi đỏọg mộ cá, mỉ cườ hỏ.

Liên Na vẫ dự sá và lòg tìh nhân, ỷ ôi đáp: “Hìh như làềhuyệ muố cho chúg ta công khai quan hệ chàg cóuố công khai không?”

“Tù ý chỉầ nàg thíh làố rồ. Đợ lá nữ chúg ta đi gặ mẫ hậ nàg!”. Diệ Phong ôm Liên Na mỉ cườ trảờ, lạ nhì bọ Lộộ ngử thấ là hương thơm ngá, trong lòg vô cùg thỏ mã.

“Lôi Ân, chừg nà thìhàg hạhủớ ma thú Bây giờự nhân vương quố đãhá binh sắ tớ hiệ trợuang Minh đếuố, chúg ta ké dà thêm mộ thág lạ càg không tố đó” Liên Na nhì tìh lang ưu lựỏ.

“Cóìhông tố chứ Binh tướng làủ chúg ta, chúg ta muố thìhá, không muố thìhông phá, bọ họuả đượ sao? Cá gìiá đìh chóá đếuố khố kiế, lã tửuc1đố vớ bọ chúg chưa từg cốị Chúg ta cứhư vậ, để ma thúuc1đế quấ nhiễ bọ chúg, chúg ta trướ tiên nhân cơ hộ nà khuấ đả Thiên Vũ đếuố nà. Bên kia Tinh Quang bìh nguyên kếoạh củ lã tửhanh chóg tiế hàh!” Diệ Phong sờờộgự đầ đặ củ Liên Na tựin cườ khẽ Liên Na thấ tìh lang tựin như vậ, gậ đầ tỏẻiể ý

“Thiế gia, thiế gia, thàh công rồ, toà bộhàh viên nguyệ ýhế trậ lú trướ, ta đãang họớ đây ….. hắ hắ …..”. Mộ trậ cườ quá dịuc1đầ hưng phấ vang lên, tên bạ hoạ Ba Nhĩ dẫ theo mộ trăm hai mươi bố bộương khô tớ đạ sảh, cao hứg hướg vềhiế gia bẩ bá!

“Hắ hắ, Ba Nhĩ ngươi thậ sựàg ngà càg thân thiế vớ ngườ chế đấ, sao ngươi không ởhung vớ bọ xương khô nà luôn đi?” Ai Đứ trong tay cò cầ bữ ság làộ cá đù gàhơm phứ, cắ mộ miếg, nhì Ba Nhĩắ hắ cườ chếiễ.

Cóư cáh ởạ trong đạ sảh củ trúuc1đị bíậ chíh làinh mãư Lượ đoà, đề đang ăn bữ ság, nghe xong Ai Đứ nó đề đứg lên nhì Ba Nhĩởụườ. Thấ Ba Nhĩuc1đưa đồg bạ chế trậ trởề bọ họuc1đề thậ phầ cao hứg.

“Mẹ kiếp tên tử mập mạp ngươi, buổi tối ngươi ngủ cho cẩn thận một chút. Bổn vu sư có thể tùy thời biến ngươi thành một bộ xương không đó.” Ba Nhĩườ phầ khóhị nhì Ai Đứ mắg. Kỳhậ bọ họuc1đề đãuen đù giỡ như vậ, cũg sẽhông xô xá thậ.

“Cá huynh đệ đố vớ chuyệ cá ngườ chế trậ, ta thậ sựô cùg hố hậ, cá ngươi bây giờuc1đãhíh ứg vớ thân thểà chưa?” Diệ Phong mộ mìh tớ gầ đá xương khô, mặ đầ vẻuan tâm hỏ.

“Đoà trưởg, hy sinh nơi chiế trườg làiệ không thểráh. Chúg ta xuấ thân quân nhân, sớ đãóiá ngộ ngườ không cầ phả á ná. Chúg ta giờuc1đãuen vớ thân thểVu sư Ba Nhĩùg vong linh huyễ cảh giú chúg ta thểghiệ đủoạ sung sướg!” Nhữg bộương khô nà giốg như Luân Cá, đề lưu giữoà bộ́hứ, nghe xong đoà trưởg đạ nhân nó đề cả kíh đá lờ.

“Hắ hắ, như vậ tố nhấ, như vậ tố nhấ, mặ dùá ngươi đãrởhàh xương khô nhưng thân hìh rấ yế ớ, bịuc1đáh trúg không thểốg lạ. Vìậ sau nà cá ngươi ra chiế trườg đừg hàh độg khinh suấ, tạm thời phân các ngươi vào đội xử lý quặng. Khả năng chịu đựng của các ngươi tuyệt không thể so với linh ngưu chiến sĩ.” Diệp Phong mỉm cười nhìn chúng bộ xương khô, đoạn quay sang Ba Nhĩ nói: “Từ hôm nay ngươi bắt đầu chuyên chức phụ trách suất lĩnh vong linh bộ đội, sau này khi ra chiến trường vong linh nhất định tụ tập rất nhiều, có nhiều thời gian cho ngươi giúp bọn họ thể nghiệm vong linh huyễn cảnh!”

“Vâng, thiếu gia yên tâm!” Ba Nhĩ thập phần cao hứng, nghĩ mình và Ai Đức đều đã có thủ hạ như nhau. Diệp Phong ngẫm nghĩ, đưa tay vào trong vong linh thánh giới, lấy ra một cái không gian giới chỉ. Còn vong linh thánh giới thì giao cho Ba Nhĩ sử dụng để giảm hao tổn tinh thần lực.

Ba Nhĩ có được một món thần khí, lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười, cuống quýt quỳ lạy thiếu gia. Thành viên Tự Lược đoàn đứng xung quanh đều lộ ra vẻ khinh bỉ cùng cực, đều đưa tay về phía hắn giơ ngón giữa!

“Hừ, các ngươi đây là ghen tỵ!” Ba Nhĩ thấy mọi người khinh bỉ nhìn mình, liền bỏ bộ dạng đó.

Diệp Phong thấy tình cảnh này, cao hứng cười cười, cùng năm vị phu nhân đi tới bảo tọa của đoàn trưởng, tiêu sái ngồi xuống, hưởng thụ Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Mộng Hinh ở đằng sau đấm bóp vai cho hắn, nhìn các thành viên Tư Lược đoàn đang cười đùa, cao giọng cười nói: “Các ngươi ở trong thế giới hỗn loạn kia không có bằng hữu, bộ hạ ủng hộ, nay đã có rồi, so với trước kia thì cảm giác thế nào?

“Ha ha, còn phải nói, đương nhiên là sảng khoái, rất sảng khoái, siêu sảng khoái, cực kỳ sảng khoái a!”

“Ngẫm lại sau khi bạch điêu xạ thủ gia tăng, ta cũng có thể làm binh đoàn đoàn trưởng, ta cũng hưng phấn không kìm được, oa ha ha …..”

Chúng thành viên Tư Lược đoàn nghe đoàn trưởng đại nhân nói xong đều cười to, trong đó bại hoại kị sĩ Khải Đặc, bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư cười ầm ĩ nhất.

“ “Ngẫm lại những kinh nghiệm của chúng ta lúc trước, bây giờ quả là nhiều cảm xúc lẫn lộn a!” Tĩnh Hương ngồi bên trái tình lang, để cho hắn ôm vai trái, trong đầu nghĩ lại tình cảnh Tư Lược đoàn lúc mới thành lập, không nhịn được lộ ra nụ cười cảm khái.

“Đúng vậy, ai có thể tưởng tượng được năng lực của chúng ta giờ cường đại đến mức này, càng lạ hơn là bổn đoàn trưởng giờ có thêm một vị nữ vương lão bà, ha ha …..” Diệp Phong nghe đại mĩ nhân nói xong, sờ sờ ngọc thủ của nàng, đang đứng ở bên chính là Liên Na nữ vương lâu nhập hoài trung, hắn ha ha cười to, cao giọng phân phó ba người Khải Đăc, Kiệt Nã Tư gia tăng tuyển chọn tinh anh, nhanh chóng tổ chức biên chế đầy đủ cho toàn bộ Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn, bạch điêu xạ thủ đoàn, lôi đình đại đao đoàn. Hơn nữa nghiêm trọng nhắc nhở Ai Đức, lôi đình đại đao đoàn thành viên, không được tự ý tái chiến, bọn họ đều là đao khách, lôi đình đao khách!

“Lôi đình đao khách? Danh hiệu này nghe hay hơn đại đao chiến sĩ rất nhiều a. Lão Đại, người giỏi thật, ta sùng bái người …..” Ai Đức thì thầm trong miệng lôi đình đao khách, cười hắc hắc.

“Hắc hắc, đao khách cái gì, sau này có người khỏi các ngươi chức nghiệp là gì, các ngươi dùng thanh âm lớn nhất cho ta nói cho hắn biết, là kiếm khách không phải kiếm sĩ. Từ nay về sau đệ tử học võ thuật dùng đao kiếm, đều xưng là đao khách kiếm khách, không phải là kiếm sĩ chó má nữa, hiểu chưa?” Diệp Phong thanh sảng tiêu hồn, nói ra danh hiệu mà mình đã khai sáng, hoàn thành dã tâm.

“Hiểu!” Thành viên Tư Lược đoàn cùng kêu lên nhận lệnh.

Bây giờ chỉ có Liệt Fiễm, bạch điêu, lôi đình ba binh đoàn, chưa đủ khả năng giúp lão tử ngạo thế nam bắc đại lục, còn lại trung đội cũng nên mở rộng, xem ra phải cấp tốc phái La Phi, Lôi Nặc về nước giúp lão tử chiêu mộ nhân tài. Con bà nó, bây giờ càng nhiều người càng tốt a!

Diệp Phong nhìn thành viên Tư Lược đoàn, trong đầu nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch, đang muốn mở miệng nói chuyện, từ bên kia Truyện Tống điểm lại đột nhiên chạy ra một gã tinh linh xạ thủ, tiến đến bẩm báo: “Đoàn trưởng, dực nhân và thú nhân trú bên ngoài biên giới phía đông của Thiên Vũ đế quốc đã bắt đầu tiến quân. Ải nhân tựa hồ cũng muốn nhân cơ hội đồng thời hành động!”

“Hay lắm, cơ hội rốt cuộc cũng tới rồi, lần này lão tử sẽ nhất cử tiêu diệt Thiên Vũ đế quốc!” Diệp Phong nghe vậy cao hứng cười to, phân phó tinh linh xạ thủ đi truyền lệnh thông tri tại biên giới Thiên Vũ đế quốc, thành viên giám thị quân đội ba nước, tùy tình huống thông qua Truyện Tống Trận trở về bẩm báo!

“Các ngươi cũng nhanh chóng chọn lựa tinh anh có thể tin tưởng được vào Tư Lược đoàn, chúng ta sắp bắt đầu một trận chiến kinh thế!” Diệp Phong chỉnh sắc nhìn thành viên Tư Lược đoàn phân phó, dẫn Liên Na rời trú địa bí mật, đi tới hoàng cung, trực tiếp vào tẩm cung của Sa Nhã.

“Mẫu hậu, con đã đưa Lôi Ân đến rồi!”

Trong tẩm cung, Sa Nhã đoan trang mĩ lệ, dáng vẻ cô đơn đang đứng bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, Liên Na đợi thị nữ thông báo một tiếng, được cho phép lập tức dắt Diệp Phong đi vào tẩm cung, thỉnh an Sa Nhã.

“Các con ngồi đi!” Sa Nhã nghe vậy miễn cưỡng đối với con gái và con rể tương lai lộ ra một nụ cười ôn nhu, ý bảo bọn họ ngồi trên ghế, chính mình thì ngồi bên giường, nhìn Diệp Phong, trực tiếp mở miệng nói: “Lôi Ân, quan hệ giữa con và Liên Na ta đều biết. Nếu con đã dám cùng nữ vương yêu nhau, vậy phải chuẩn bị tâm lí cho tốt, ta nghĩ các con bí mật lui tới thật không nên. Hi vọng các con nhanh chóng công khai quan hệ sớm định ngày thành hôn, con nghĩ sao?”

Trước khi công khai yêu nhau không được quan hệ? Sớm ngày thành hôn? A di đà phật, nếu không để Tĩnh Hương và Mộng Hinh cùng kết hôn, hậu quả này nhất định sẽ rất nghiêm trọng ….. Diệp Phong nghe Sa Nhã hoàng hậu nói xong, nhìn về phía nữ vương lão bà cầu trợ.

“Mẫu hậu, chúng con tạm thời công khai quan hệ yêu nhau là được mà. Kết hôn quá sớm trong lòng con vẫn chưa kịp chuẩn bị!” Liên Na thu được ánh mắt của tình nhân, đi tới bên cạnh mẫu hậu mỉm cười. Kỳ thật nàng rất muốn được kết hôn sớm cùng tình nhân, nhưng vì đạo sự và các nàng khác, nàng chỉ đành tạm thời nhẫn nại!

“Ân, nếu con đã nói như vậy thì trước hết hãy công khai quan hệ đã vậy!” Sa Nhã thấy Lôi Ân không trực tiếp trả lời bà, ngược lại nhìn về phía ái nữ, trong lòng có điểm nghi hoặc, bất quá thấy ái nữ nói như vậy, bà cũng đành miễn cưỡng, nghĩ ngợi một chút, xấu hổ liếc mắt nhìn Diệp Phong nói: “Liên Na, con ra ngoài trước đi, ta cùng Diệp Phong có chuyện riêng cần nói!”

“Mẫu hẫu muốn nói chuyện gì với chàng thế? Con không được nghe sao?” Liên Na nghe vậy tò mò hỏi, có chút lo lắng cho mẫu hậu, bởi lẽ Lôi Ân danh tiếng xấu, không thể để cho hắn giở trò được.

“Liên Na, nàng ra ngoài trước đi!” Diệp Phong đã thấy ánh mắt xấu hổ của Sa Nhã, cũng đoán được bà cần nói chuyện gì với mình, lúc này lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, đợi Liên Na rời đi, nói với Sa Nhã: “Vương thái hậu, bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, có chuyện gì xin cứ nói.”

“Ân ….. “ Trước mặt con rể tương lai nói loại sự tình này, Sa Nhã thần sắc vô cùng xấu hổ, nhưng nếu không đề tỉnh Diệp Phong ngàn vạn lần đừng đem chuyện này nói cho Liên Na, Sa Nhã trong lòng thật sự bất an, sợ Liên Na biết sẽ không thể chấp nhận, bởi vậy nghĩ ngợi một hồi rồi nói với Diệp Phong: “Lôi Ân, lúc trước bộ hạ của ngươi cứu ta đưa ra ngoài, nên đã biết rõ chuyện của ta phải không? Ngươi ngàn vạn lần đừng cho Liên Na biết, nếu không ta không còn mặt mũi làm người, nó cũng sẽ mười phần thống khổ!” Sa Nhã nói xong lập tức xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Diệp Phong.

“Hắc hắc, đôi khi có những chuyện thấy được không bằng không thấy được. Nhạc mẫu đại nhân xin cứ yên tâm, Liên Na vĩnh viễn cũng không biết được chuyện của người. Con và bộ hạ cũng đã sớm quên chuyện này rồi, người cũng không nên quá nghĩ ngợi. Vì Liên Na người nên sống cho thật tốt. Nàng đã mất đi quá nhiều thân nhân, không thể lại chịu loại đả kích này nữa. Sau khi con và nàng gặp nhau đã rút mất nhiều thời gian ở cạnh người, nghe Liên Na nói người thích nhất là ngắm phong cảnh, có thời gian chúng con nhất định cùng người đi thăm khắp các nơi ưu mĩ!”

Liên Na không ở đây, Diệp Phong biết rõ Sa Nhã sợ mình tiết lộ bí mật cho nàng, bởi vậy cũng không câu nệ cẩn trọng, thoải mái khuyên bảo nhạc mẫu tương lai.

Sa Nhã thấy Diệp phong đột nhiên không hề câu nệ cẩn trọng gì hết, hơn nữa lại gọi bà là nhạc mẫu, có hảo ý khuyên nhủ bà, lắc đầu thở dài một tiếng nói: “Vì Liên Na ta sẽ sống cho thật tốt. Hảo ý của con ta xin tâm lĩnh, chỉ cần con làm cho Liên Na hạnh phúc, ta có xem bao nhiêu phong cảnh cũng đều được!”

“Hảo, nhạc mẫu đại nhân xin yên tâm, tiểu tế nhất định biến Liên Na thành người nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian!” Diệp Phong cười hì hì, lộ ra vẻ mặt đùa bỡn làm Sa Nhã không nhịn được mỉm cười, sau đó liền cáo lui rời tẩm cung.

“Lôi Ân, mẫu hậu với chàng nói gì đó?” Liên Na đã chờ sẳn bên ngoài nhưng ngại có thị nữ xung quanh, không thể cùng tình lang trò chuyện thân mật nên đưa tình lang về tẩm cung của mình, tò mò mở miệng hỏi.

“Hắc hắc, bí mật, không thể nói cho nàng được!” Diệp Phong mê muội cười nhìn Liên Na trong bộ đồ màu trắng bó sát người.

“Đáng ghét, chàng là cố ý làm cho thiêü1 tò mò. Nói mau, thiếp lấy thân phận nữ vương ra lệnh cho chàng!” Liên Na trừng mắt nhìn Diệp Phong, tức giận cho hắn một phấn quyền.

“Hắc hắc, lấy thân phận nữ vương ra lệnh cho ta? Hiện ở chỗ này chẳng còn người nào khác, nàng chỉ là lão bà của ta thôi, dùng thân phận nữ vương với ta cũng vô dụng!” Diệp Phong cười, tại kiều đồn thượng của nàng bóp một cái, ôm lấy người nàng đặt lên giường, đoạn nằm đè lên trên, “Bất quá, lão công của nàng từ xưa đến nay rất yêu thương lão bà, nếu bây giờ nàng cùng ta một lần, ta liền lập tức nói cho nàng.”

“Đi chết đi, chàng là tên bại hoại tâm địa bất chính, vừa nãy có thị nữ thấy chàng vào đây rồi, thiếp la lên bây giờ!” Liên Na bị tình lang đặt dưới người, vặn vẹo thân thể mềm mại giãy giụa.

“Sợ cái gì, dù sao chúng ta cũng sắp lập tức công khai quan hệ. Bọn họ biết thì biết, nàng không nắm chắc cơ hội bây giờ, buổi tối còn có bốn người nữa tranh cướp với nàng a ….. hắc hắc …..”

Diệp đại sắc lang cười gian ác, thô bạo xé rách bộ y phục bó sát người của Liên Na, tại phần thân dưới của Liên Na kiều mị đang vừa xấu hổ vừa tức giận, nắm lấy đôi chân ngọc hoàn mĩ trong suốt, đặt đôi đùi đẹp trắng nõn thon dài lên vai, thân hình ép xuốg đĩnh nhập cấm địa, nhìn nữ vương xinh đẹp cao quý ở bên dưới, tận tình xâm phạm, dâm đãng hưởng thụ!

## 132. Chương 132 - Oanh Tạc Hoàng Cung, Cự Bức Kỵ Sĩ, Siêu Cấp Cường Giả.

Màn đêm buông xuống, phía chân trời nguyệt ẩn tinh tàng một mảnh đen nhánh, Thiên Vũ đế quốc hoàng cung, trong thư phòng quốc vương, Tây La hoàng tử ngồi sau án nhìn quang cảnh biên giới phương đông truyền chiến báo về không xong, trong lòng lo lắng vạn phần nhưng không nghĩ ra biện pháp ngăn chặn đại quân ba nước thú nhân, ải nhân, dực nhân!

Ba nước thú nhân, ải nhân, dực nhân phát động thế công với Thiên Vũ đế quốc, đến nay đã tiến quân được nửa tháng. Thiên Vũ đế quốc mặc dù đã cử quý tộc thống lĩnh hộ vệ ra trận, bổ sung thêm hai mươi vạn tráng đinh, tổng cộng có hơn năm mươi vạn binh lực, nhưng đối mặt với tam quốc vừa khởi hai trăm vạn đại quân, căn bản không thể ngăn cản, phòng tuyến liên tục bị công phá. Địch nhân giống như mãnh thú nhanh chóng tràn đến xâm chiếm lãnh thổ bọn họ!

“Điện hạ, bây giờ nước ta binh lực không đủ, đồng thời phải chịu đại quân của ba nước xâm phạm, căn bản không thể ngăn cản, theo ý của lão thần, hay là truyền lệnh cho binh tướng đông bộ triệt thoái, bỏ phần lãnh thổ đông bộ, lui về giữ tây bộ, vùng này dễ thủ khó công, như vậy còn có thể bảo vệ một nửa lãnh thổ. Nếu cứ tiêu hao dần thế này, sợ là chúng ta đều mất nước a!” Một lão già gầy gò xanh xao đứng bên phải trác án, chính là Kì Luân Tư Mại lão tể tướng, lo lắng nhìn Tây La hoàng tử góp lời.

Tây La hoàng tử cũng biết lui về tây bộ có thể bảo vệ một nửa cương thổ, nhưng như vậy toàn bộ lãnh thổ đế đô và đông bộ sẽ bị chiếm mất. Bàng Kì bệ hạ lại đang lâm trọng bệnh, nếu biết tin này chắc chắn không thể chấp nhận được, thậm chí nổi giận trách mắng hắn. Nếu không phải như vậy hắn đã không phải khó xử, sớm rút về tây bộ rồi.

“Đáng giận, đáng giận, là tên Lôi Ân đã hại chúng ta. Nếu không phải tại hắn, chúng ta há có thể giảm nhiều binh lực như vậy, để ba nước thừa cơ, tên tiểu nhân ti bỉ này. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn!” Tây La tâm tình khó xử không xong, nghĩ đến hai đế quốc biến thành cục diện như thế này là do Lôi Ân, không nhịn được cắn răng quát nhẹ.

“Điện hạ, không thể do dự được nữa, hạ lệnh triệt thoái thôi, nếu không người và bệ hạ trên lưng đều mang danh là kẻ vong quốc a!” Kì Luân lão Tể tướng lo lắng khuyên bảo Tây La.

“Ai, được rồi, chúng ta triệt thoái. Để ta đi gặp phụ hoàng bẩm báo thỉnh tội!” Tây La hoàng tử thở dài một tiếng, bi ai gật đầu đồng ý, đã chuẩn bị nghe phụ hoàng trách mắng, muốn ngày mai lập tức phái người đi chiêu cáo quan viên cả nước, quý tộc, cư dân hướng tây bộ triệt thoái. Bây giờ Tây La đã không còn lựa chọn, không triệt thoái thì chỉ có vong quốc hạ tràng!

Kì Luân tể tướng nghe Tây La ra lệnh triệt thoái, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa định động viên Tây La hoàng tử, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ “oanh oanh” liên miên không dứt, làm cả lão và Tây La đều giật mình đứng bật dậy.

“Sao lại thế này? Vệ binh, bên ngoài xảy ra chuyện gì??” Tây La hoàng tử cảm giác cả thư phòng đều rung lên kịch liệt, nghi hoặc hướng ra phía ngoài hét lớn.

“Hoàng, hoàng tử điện hạ, mặt đất phạm vi xung quanh chúng ta nổ rất mạnh, ngài mau rời khỏi thư phòng, hướng bên này lan tràn nổ rất mạnh!” Vệ binh giật mình chạy vào thư phòng, thần tình vô cùng hoảng sợ, bẩm báo với Tây La.

“Cái gì? Mặt đất phát nổ mạnh?” Tây La hoàng tử và Kì Luân tể tướng đều không hiểu ra sao. Đúng lúc đang định ra xem, mặt đất ngoài cửa trước mắt bọn họ đột nhiên oanh một tiếng phát nổ mạnh, đất đá bắn tung toé ra xung quanh.

Tây La hoàng tử và Kì Luân tể tướng thấy tình cảnh này, không dám từ cửa phòng ra ngoài quan sát tình huống nữa, đều triệu xuất lục giai ma sủng liệt diễm hùng ưng cùng ngũ giai ma sủng tật phong cự dực diểu, ra lệnh cho ma sủng phóng kích bay lên phá nóc nhà nhanh chóng thoát ra ngoài. Đúng lúc này, thư phòng phía dưới bọn họ cũng bị mặt đất cổ quái phát nổ mạnh, nghiền nát tan tành lở đất!

“Trời, đây là sao vậy? Cả hoàng cung mặt đất đều phát nổ??”

Kì Luân lão tể tướng cưỡi tật phong cự dực điểu bay trên không trung, nhìn phía dưới hoàng cung mặt đất mọi nơi đều ầm ầm nổ mạnh bắt nhiên liệu bốc cháy phừng phừng, giật mình trợn mắt há hốc mồm.

Vệ binh, thị tùng, cung nữ trong hoàng cung đều bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ vạn phần, kêu thảm nhằm hướng cửa cung mà chạy, muốn thoát ly phạm vi nổ.

“Đáng giận, mặc kệ là ai, ta nhất đinh bắt hắn phải trả cái giá thê thảm! Kì Luân tể tướng, ngươi đi thu thập vệ binh cứu phụ hoàng, ta đi triệu tập hoàng gia kỵ sĩ!” Tây La hoàng tử nhìn xung quanh phát nổ cực kì lo lắng, hét lớn phân phó Kì Luân, vừa định về triệu tập phân bố trong cung của các hoàng gia kỵ sĩ, đột nhiên sau lưng hắn và Kì Luân vang lên hai tràng tiếng long ngâm.

“Tây La - Cách Cáp Đặc, không cần đi triệu tập hoàng gia kỵ sĩ nữa đâu. Với một lời nói cũ hôm trước, hôm nay ngươi chết chắc rồi!” Sau lưng Tây La ngoài trăm thước, Diệp Phong mình mặc phong y sắc đen, đứng trên lưng song đầu cự long thánh ma, nhìn Tây La hoàng tử, thanh sảng tiêu hồn, thần tình vô cùng đắc ý!

“Song đầu cự long có lân phiến hắc bạch tương gian? Hắn là long kỵ sĩ? Vụ nổ này với hắn có quan hệ??” Kì Luân lão tể tướng thấy phía sau đột nhiên xuất hiện song đầu cự long cổ quái, cùng với thanh niên kiêu ngạo đứng bên trên, trong đầu tràn ngập nghi vấn.

“Là ngươi? Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ? Ta hiểu rồi, vụ nổ lần này là do ngươi giở trò quỷ!” So sánh với Kì Luân lão tể tướng, Tây La hận Diệp Phong thấu xương, đã sớm xem qua bức họa của hắn vô số lần, giờ phút này thấy tướng mạo hắn, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức lộ ra hận ý!

“Ha ha ha, bây giờ ngươi mới hiểu ra đã là quá muộn rồi. Dưới mặt đất của hoàng cung này, ta đã an bài vô số tạc đạn đặc chế đủ để biến nơi này thành bình địa. Dêm nay Cách Nhĩ Cáp Đặc hoàng thất các ngươi nhất định hoàn toàn biến mất, Thiên Vũ đế quốc sẽ bị các nước xâu xé!” Diệp Phong tiêu sái đứng trên lưng rồng, nghiêng đầu nhìn Tây La ha ha cười to, tràn ngập tự tin!

Trong hoàng cung vừa vang lên tiếng nổ, trận chiến kinh thế đã lên kế hoạch từ trước chính thức bắt đầu. Bấy giờ toàn bộ thành viên Tư Lược đoàn đều tiến vào hoàng cung, an toàn trú tại những nơi không có tạc đạn, chỉ chờ tiếng nổ dừng lại, lập tức nhằm đối phương triển khai đồ sát!

Cùng lúc đó, nguyên soái Cát Lôi Tư suất lĩnh ba quân đoàn, đều theo kế hoạch của Diệp Phong, tiến về biên giới phía nam của Thiên Vũ đế quốc, chuẩn bị sau khi kế hoạch của Diệp Phong thành công, bằng tốc độ nhanh nhất chiếm ba tỉnh lớn nằm phía nam, tây nam và đông nam lãnh thổ Thiên Vũ đế quốc!

“Điện hạ, vụ nổ này với hắn có quan hệ, hắn khẳng định đã chuẩn bị toàn diện, người mau đi triệu tập hoàng gia kỵ sĩ!” Kì Luân tể tướng thấy đại cừu nhân của Thiên Vũ đế quốc Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ, lập tức mở miệng nhắc nhở hoàng tử.

“Đúng, ta không thể lại trì hoãn nữa, trước tiên phải về triệu tập kỵ sĩ đoàn, ta cùng Khang Tư đến đối phó tên súc sinh Lôi Ân này ….. Tây La nghe xong Kì Luân nhắc nhở, trong lòng nhất thời thầm nghĩ, ôm hận liếc mắt nhìn Diệp Phong, ý bảo Kì Luân đi cứu phụ vương hắn, thúc liệt diễm hùng ưng, muốn đi triệu tập hoàng gia kỵ sĩ.

“Thế nhưng nghĩ lão tử sẽ chạy trốn, ngươi cũng quá không để ta vào mắt đó!”

Diệp Phong nhìn Tây La và Kì Luân muốn bay đi, hoàn toàn không để ý phía sau, hai mắt nhìn Tây La tâm niệm vừa động, thánh ma lập tức hội ý long ngâm một tiếng, hướng Tây La đuổi tới.

Song, đúng lúc này đột nhiên phát sinh dị biến, xuất hiện một con băng giai ma sủng băng lam cự bức cùng một vị trung niên kỵ sĩ anh tuấn đầu đội khôi, mặc một bộ tinh cương trọng kỵ khải giáp, cầm trong tay tinh cương trường thương dài bốn thước, chặn đường thánh ma!

Băng lam cự bức, bát giai băng hệ ma thú, ngoại hình so với dơi bình thường không sai biệt lắm, nhưng mình dài bốn thước, hai cánh vô cùng mạnh mẽ, trảo sắc bén có thể xé rách cương thiết, có thể phát ra bát giai băng hệ ma pháp.

“Khang Tư, thật tốt quá, ngươi tới rất đúng lúc, mau giết Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ!” Tây La đã thấy cự bức kỵ sĩ từ phía sau bay tới giúp hắn chặn địch nhân, vừa sợ vừa mừng lớn tiếng hạ lệnh.

Cự bức kỵ sĩ Khang Tư, nghe Tây La nói xong, ngưng thần nhìn Diệp Phong, trong giọng nói có chút bi ai nói với Tây La: ”Điện hạ, việc ở đây cứ giao cho ta, người mau về tẩm cung của bệ hạ, bệ hạ bị thương nghiêm trọng, sợ rằng kiên trì không được bao lâu!”

“Cái gì?” Tấy La kinh hoảng la lên, phẫn nộ liếc mắt nhìn Diệp Phong, giọng căm hận mắng: “Lôi Ân, ngươi là tên tiểu nhân ti bỉ, ta nhất định sẽ băm thây ngươi làm vạn đoạn!” Nói xong, hắn lập tức thúc liệt diễm hùng ưng bay về phía đông hoàng cung, là tẩm cung của Bàng Kì bệ hạ. Kì Luân tể tưong nghe được tin bệ hạ bệnh nặng, cũng lo lắng bay theo.

“Ân? Xem ra hôm nay ta gặp được một kẻ địch là siêu cấp cường giả!” Diệp Phong nhìn cự bức kỵ sĩ nói, không đuổi theo Tây La và Kì Luân đang bay về hướng đông. Bởi trực giác cho hắn biết, cự bức kỵ sĩ trước mặt này không đơn giản, hơn nữa từ lúc cự bức kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện, hắn hoàn toàn không thấy y lộ ra sơ hở gì. Hắn cảm nhận được thực lực của cự bức kỵ sĩ ít nhất phải là cửu giai!

“Thật vinh hạnh, ta cũng gặp được một vị siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là một vị long kỵ sĩ sử kiếm, điều khiển song đầu cự long cổ quái!” Cự bức kỵ sĩ Khang Tư thấy Diệp Phong có thể đoán định thực lực của hắn nhanh như vậy, hai mắt ngưng thần nhìn Diệp Phong chằm chằm, nhàn nhạt trả lời, trong mắt lập tức ẩn chứa sát ý trầm giọng nói: “Đáng tiếc, vì ngươi mà hôm nay hoàng cung xảy ra chuyện, ngươi sẽ phải trả giá thê thảm!”

“Hắc hắc, nhường cho ngươi trả cái giá thê thảm đó trước đấy, trước hết ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi phục vụ cho Thiên Vũ đế quốc từ lúc nào? Vì sao vẫn chưa nghe nói Thiên Vũ đế quốc có một cường giả như ngươi?” Diệp Phong không chút sợ hãi nhìn cự bức kỵ sĩ mỉm cười hỏi, trong lòng thập phần nghi hoặc, Thiên Vũ đế quốc sao lại có một siêu cấp cường giả thế này, hơn nữa trước kia không nghe đồn gì!

“Trước khi ngươi chết, ta nhất định nói cho ngươi!” Cự bức kỵ sĩ Khang Tư trầm giọng quát nhẹ, nghĩ không cần phải lãng phí nước miếng với đối phương, trong tâm ra mệnh lệnh cho ma sủng vọt tới trước, tay phải giơ trường thương lên, nhìn chămg chằm địch nhân, chuẩn bị công kích.

“ThánhMma, lên thôi, hôm nay có cường giả xứng đáng để chúng ta lãng phí thời gian rồi ….. …..” Diệp Phong mắt thấy cự bức kỵ sĩ vọt tới, lấy quang minh chi kiếm ra, tâm trạng hưng phấn giục thánh ma vọt lên nghênh địch.

Diệp Phong từ khi thực lực bắt đầu tăng lên đến bây giờ luôn khát khao có thể cùng so tài với siêu cấp cường giả đẳng cấp cửu giai, xem hắn hiện tại thật lực đối phó siêu cấp cường giả, thu được nhiều chiến tich!

Xung quanh hoàng cung lại phát nổ, tiếp tục như trước, trên trời hai người cùng một rồng một dơi sắp bắt đầu chiến đấu, thành viên Tư Lược đoàn chính đang chuẩn bị hành động.

Cư dân xung quanh hoàng cung phát hiện trong cung có biến, đều đứng ngoài nhìn chằm chằm vào trong, không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Quan viên và quý tộc còn cho là có địch tấn công, đều dẫn theo hộ vệ tiến vào hoàng cung chuẩn bị hộ giá!

## 133. Chương 133 – Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu, Nhất Định Hủy Diệt

“Khụ khụ….. súc sinh….. Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ tên súc sinh đáng chết nhà ngươi đồ tiểu nhân ti bỉ không biết xấu hổ….. khụ….. trẫm nhất định sẽ không….. bỏ qua cho ngươi…..”

Tây La hoàng tử chạy tới ngoài tẩm cung của quốc vương, Bàng Kì bệ hạ hai chân bị nổ đứt, lưng thụ thương nghiêm trọng, biết được oanh tạc hoàng cung là tên hắn thống hận nhất – Lôi Ân, tức thì nổi giận mở miệng chửi mắng, nộ khí công tâm, không thể thở được, đứt hơi ôm hận mà chết không nhắm mắt.

“Phụ hoàng!”

“Bệ hạ!”

Phía ngoài tẩm cung quốc vương đã bị nổ sụp, Tây La, Kì Luân cùng khoảng ba mươi tên hoàng gia kỵ sĩ và y sư cung đình, thấy Bàng Kì bệ hạ tắt thở, lập tức phát ra tiếng kinh hô, cùng quỳ xuống.

Lúc này bạo tạc đã chấm dứt, đa số thành viên hoàng thất đều mất đi sinh mệnh trong trận bạo tạc này. Du Lị lẳng lơ từ trước tới nay được sủng ái bị người ghen ghét, ngay khi mới bắt đầu đã bị thạch trụ đổ xuống đánh bay tới Minh giới. Với tâm cơ sâu xa của nàng, luôn có hành vi tranh giành chiếm đoạt sủng ái của Bàng Kì từ trước tới nay, những phi tần hận nàng thấu xương, nếu biết tin nàng đã chết khẳng định sẽ vỗ tay kêu hay!

“Lôi Ân đáng chết, ngươi tốt nhất chờ đó đừng để bị Khang Tư giết chết tại chỗ, nếu không ta nhất định phải lột da xẻ thịt của ngươi, băm thành vạn mảnh!” Tây La hoàng tử nhìn thi thể phụ hoàng, ngẩng đầu nhìn lên phía trên Lôi Ân đã bay lên cao với Khang Tư, chỉ có thể thấy một điểm đen, trong lòng tàn ác nghĩ, đứng dậy phân phó hoàng gia kỵ sĩ xung quanh, đi triệu tập tất cả thành viên hoàng gia kỵ sĩ đoàn tới đây tập hợp.

Dọc đường theo chim ưng bay tới ngoài tẩm cung quốc vương, Tây La hoàng tử biết rất nhiều hoàng gia kỵ sĩ đã bị ảnh hưởng mà mất mạng trong trận bạo tạc, trong lòng biết nhân số còn lại khẳng định không nhiều. Nhưng giờ đây phía đông chiến loạn, quân đội đế đô cơ hồ toàn bộ đã bị điều đi phương đông, chỉ chừa lại hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng chút ít vệ binh. Y hiện tại thập phần hy vọng quan viên quý tộc bên ngoài hoàng cung nhìn thấy bạo tạc. Có thể mau chóng tới đây.

“Các huynh đệ, xông lên, giết hết lũ rác rưởi ở nơi này, vì binh tướng đã hy sinh trong tay quân đội bọn chúng mà báo thù, làm tan rã hoàn toàn Thiên Vũ đế quốc!”

“Giết!”

Mai phục ở các nơi trong hoàng cung, bọn người Khải Đặc, Ai Đức dẫn theo những thành viên mới của Tư Lược đoàn thông qua Truyện Tống Trận cấp tốc chạy tới, kêu gọi triển khai tàn sát đẫm máu đối với những thành viên còn sót lại ở các nơi trong Thiên Vũ hoàng cung.

Những thành viên mới của Tư Lược đoàn đã lần đầu nhìn thấy Truyện Tống Trận thì rất kinh ngạc, mà cũng cảm thấy vinh hạnh. Nghĩ rằng được đi theo Lôi Ân đoàn truởng có thực lục mạnh mẽ, trang bị cực tốt thì cảm thấy thập phần quang vinh, hơn nữa lại có đãi ngộ hậu hỉ mà xác suất tử vong thì rất thấp!

Sau khi tăng cường thành viên công với những người cũ, Tư Lược đoàn ngày nay đã có ba vạn người. Mặc dù nhân số đã tăng hơn trước, nhưng bây giờ gia nhập trung đoàn đều có những tinh anh tu luyện vũ kĩ, dĩ lược có chút thành tựu và còn có thêm nhiều ma sủng. Cộng thêm sự trợ lực mạnh mẽ của địa tinh hỏa thương và tạc đạn đặc chế, thì trong hoàng cung vốn không ai có thể đối mặt với thế công hung mãnh của bọn họ, ngược lại càng không có lấy cơ hội sống sót.

“Điện hạ, trong cung xuất hiện số lớn địch nhân, bọn họ có rất nhiều ma sủng. Địa tinh hỏa thương cùng với Hoàng gia Tư Lược đoàn tạc đạn vô cùng mạnh mẽ, chúng ta căn bản không thể ngăn cản được. Ngài mau bỏ đi khỏi hoàng cung đi!” Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, là một trung niên tóc đỏ tên Cát Nhĩ. Hắn thống lỉnh kỵ sĩ hoàng gia các nơi chạy tới trước tẩm cung của quốc vương, rồi lo lắng bẩm báo với Tây La hoàng tử.

“Không cần phải kinh hoảng, ta vừa phái cửu giai băng sương kỵ sĩ Khang Tư đi giết hết kẻ địch bên ngoài rồi. Mọi người sẽ có thể chống lại thế công của chúng, binh mã ngoài cung sẽ tới ngay lập tức hỗ trợ chúng ta!” Tây La nhìn còn lại gần một phần ba thành viên trong hoàng gia kỵ sĩ đoàn, thì trong lòng vô cùng buồn bã nhưng miệng lại hô hào:

“Cửu giai băng sương kỵ sĩ?”

Ngoại trừ tể tướng Kì Luân và đoàn trưởng Khấu Đặc, tất cả thành viên còn lại của hoàng gia kỵ sĩ đoàn, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên hai điểm đen trên không thỉnh thoảng loé ra những quang mang, thập phần bất ngờ khi biết Khang Tư đã ở trong cung một thời gian dài. Nghê Địch công tước, ngạc nhiên khi nhìn thấy băng sương kỵ sĩ, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng cao hứng, hy vọng Khang Tư công tước đánh chết đối phương là cái tên long kỵ sĩ cưỡi con rồng hai đầu cổ quái kia.

“Mọi người không cần phải sợ, có cửu giai băng sương kỵ sĩ giết thống soái của quân địch, chúng ta chỉ cần giữ vững thế trận, viện binh tới rồi, chính là thời cơ phản công quân địch, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta!!” Tây La hoàng tử ngẩng đầu nhìn lên trời rồi cao giọng hét lớn với hoàng gia kỵ sĩ đoàn, ý bảo Khấu Đặc đoàn trưởng chỉ huy hoàng gia kỵ sĩ đoàn phân tán, chuẩn bị tử thủ khu vực tẩm cung, chờ quan viên cùng quý tộc ở ngoài chỉ huy hộ vệ tới cứu giá.

Khang Tư - Ni Địch, bốn mươi ba tuổi, bây giờ là thành viên duy nhất của Ni Địch gia tộc công tước ở Thiên Vũ đế quốc, si mê võ công từ lúc còn nhỏ, thích đi mạo hiểm khắp nơi, trải qua khổ luyện tu hành rốt cuộc cũng trở thành một siêu cấp cường giả đạt thực lực cửu giai. Thân nhân của hắn đến giờ tất cả đều đã qua đời, tước vị công tước thế tập tự nhiên đặt trên người hắn. Bất quá hắn cũng không quan tâm tước vị này, chỉ là lúc trước thấy tổ quốc gặp nạn, vừa mới trở về chuẩn bị phục vụ đất nước.

Tây La đối với việc siêu cấp cường giả Khang Tư trở về hỗ trợ, cảm giác thập phần cao hứng, bởi vì nhất thời chưa có nghĩ ra làm thế nào để trọng dụng hắn, liên đề nghị hắn tạm thời ở trong cung, cộng thêm Khang Tư làm người tương đối trầm lặng, cho nên ngoại trừ một ít quan viên trọng yếu, những người còn lại trong cung đều không biết hắn là một cường giả cửu giai.

Ở độ cao mấy trăm thước khoảng không phía trên hoàng cung, song đầu thánh ma cự long đang cùng băng lam cự bức cắn xé lẫn nhau. Trên người băng lam cự bức đã xuất hiện hơn mười vết thương. Còn trên người song đầu Thánh Ma cự long chỉ có một ít băng do băng hệ ma pháp đông kết lại tạo thành mà thôi, có thể nói là đã chiếm toàn bộ thượng phong.

Đương nhiên, phòng ngự vật lí với ma pháp của cự long, đều thập phần rất mạnh, không phải thứ như băng lam cự bức có thể bì được, cộng với việc băng lam cự bức cùng Khang Tư đang chiến đấu ở gần bên, để khỏi làm bị thương chính mình và chủ nhân, chỉ có thể phóng ra băng hệ ma pháp loại nhỏ. Hiệu quả công kích đối với Thánh Ma mà nói, chỉ làm cho cảm thấy lạnh giá và đau, căn bản không thể tạo thành thương tổn.

Phía trên lưng hai cự thú dang cắn xé nhau, Diệp Phong tay phải đang cầm kiếm, cùng Khang Tư đang dùng hai tay cầm thương, đều liên tục dùng các phương thức điều khiển toạ kỵ, công kích trên không.

“Long kỵ sĩ, kiếm thuật của ngươi thật đáng nể, nhưng nhân phẩm của ngươi thật khiến người khác khinh bỉ!”

Băng sưong cự bức kỵ sĩ Khang Tư, cuối cùng thu thương lại, đứng trên lưng băng lam cự bức, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong đang tuỳ ý huy kiếm, trong lòng cảm thấy bội phục kiếm thuật của hắn. Cảm thấy mình mỗi lần xuất chiêu, hắn đều trong thời gian nhanh nhất tìm được sơ hở huy kiếm phản kích một cách tài tình. Hơn nữa đa số đều nhắm vào thân dưới mà xuất chiêu, cực kì khó đối phó. Không có một chút phong độ của cao thủ.

“Ha ha, bản thân ta không hề coi trọng người khác nhìn mình như thế nào, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, chiêu thức nào ta cũng sử dụng. Ngươi không có quyền chất vấn. Tuy nhiên nhắc nhở ngươi một chút, song đầu cự long là ta chỉ dùng để di chuyển, ta không phải cái gì long kỵ sĩ như ngươi nói, ta là một kiếm khách!”

Diệp Phong đứng giữa không trung, hai mắt chăm chú nhìn Khang Tư. Miệng ha ha cười lớn, tay phải giơ kiếm chỉ Khang Tư, trong nháy mắt lao xuống bất ngờ xuất ra hơn mười kiếm. Khang Tư hai tay huy thương đánh bừa ngăn cản. Diệp Phong lộn ngược ra sau một cách tiêu sái, đáp xuống lưng Thánh Ma đang cùng băng lam cự bức cắn xé, yên lặng nhìn động tác của Khang Tư, tìm kiếm sơ hở.

Siêu cấp cường giả trong lúc đối đầu sinh tử, bất kỳ sơ hở nào cũng có thể bị một kích trí mạng. Diệp Phong mặc dù từng giết Tắc Tư, nhưng lúc ấy thực lực của hắn quá yếu, lĩnh ngộ không đủ, tất cả đều là đánh lén trong tối mới có thể chiến thắng. Bây giờ hắn muốn đánh bại Khang Tư, phải cẩn thận ra chiêu, hơn nữa hắn và Khang Tư bây giờ đều đồng dạng sử dụng vũ khí kiên cố cùng trọng trang khải giáp, muốn phá giáp của địch nhân, chỉ có thể xem thực lực của ai mạnh.

“Kiếm khách? Ngươi có nói nhầm không? Đây là danh xưng gì? Không phải là long kỵ sĩ, ngươi có phải là kiếm sĩ không? Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta không phải chỉ dùng miệng nói là có thể làm được!” Khang Tư vẫn không tin người thanh niên sử dụng kiếm này là long kỵ sĩ, nghe hắn nói, ngăn cản kiếm thế, lập tức nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Hắc hắc. Chưa từng nghe nói qua, kiếm khách là danh xưng do chính lão tử nghĩ ra. Không lâu nữa, danh xưng này sẽ vang vọng cả thế giới!” Diệp Phong nhìn Khang Tư đắc ý cười.

“Hừ. Nói khoác mà không biết thẹn. Ngươi tưởng việc khai sáng danh xưng là sự tình đơn giản lắm sao? Sự ngu dốt sẽ làm ngươi phí công!” Khang Tư khinh thường hừ nhẹ, tầm mắt rời khỏi Diệp Phong, liếc mắt nhìn xuống dưới chân thấy băng lam cự bức không thể địch lại song đầu cự long đang phát ra tiếng kêu thảm, thoáng nhíu mày, trong lòng biết băng lam cự bức yếu hơn không thể chống lại thế công của song đầu cự long.

Cơ hội tốt!

Diệp Phong thấy khang Tư phân thần chú ý đến ma sủng, trong lòng mừng thầm, dưới chân thi triển Tiêu diêu kiền khôn bộ tầng thứ hai “vô ảnh”, trong nháy mắt vọt đến phía trước người Khang Tư dùng Quang Minh chi kiếm bao bọc bởi bạch mang kiếm khí, nhanh chóng chém vào chỗ không có mũ giáp bảo vệ của hắn.

Khang Tư thấy thế giật mình, tinh cương trường thương khi trường kiếm chỉ còn cách khoảng ba thốn, nhanh chóng ngăn chặn, chân phải vung lên nhằm vào tiểu phúc của Diệp Phong đá tới, khiến cho Diệp Phong phải tung người lên, huy kiếm phản công về phía bên trái của hắn, nhanh chóng triển khai tấn công một cách mãnh liệt.

"Đang…....đang…....đang ….."

Tiếng kim thiết va chạm vào nhau nhanh chóng vang lên không ngớt, thế công vừa dứt hai người liền nhảy vế phía sau, lăng không công kích lẫn nhau, bóng kiếm cùng thương ảnh hiện lên như những cơn sóng hung dữ. Khang Tư bởi vì mất tập trung nên bị Diệp Phong cướp mất tiên cơ, cộng thêm Diệp Phong huy kiếm tấn công vào những chỗ sơ hở của hắn, hơn nữa Tiêu diêu kiền khôn bộ tầng thứ hai tốc độ quá nhanh, làm cho thế công của hắn rơi xuống hạ phong.

Dưới đất, trong cung là thành viên Tư Lược đoàn, giống như mãnh thú tràn đến chỗ của Tây La hoàng tử bên ngoài tẩm cung của quốc vương. Cùng với bạch điêu xạ thủ đang bay trên không, long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, từ lúc gặp đoàn trưởng tới giờ cũng chưa cần phải hỗ trợ, không muốn thành kẻ nhiều chuyện, đứng trên lưng Lam Lam, cùng thành viên Tư lược đoàn vây quanh phía bên ngoài tẩm cung của quốc vương.

Tiểu súc sanh Tiểu Hắc giống như đại gia tự nhiên tiêu sái đang ngồi trên đỉnh đầu Lam Lam, hầu trảo đang cầm táo gặm, trên người mặc một bộ giáp nhỏ màu đỏ do Lộ Lộ may, thoạt nhìn rất có ý tứ!

“Một long kỵ sĩ, bọn họ như thế nào lại có tới hai long kỵ sĩ??”

Tây La, Kì Luân, Khấu Đặc cùng với Hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhìn tẩm cung bị vây bởi tầng tầng lớp lớp địch quân, không chỉ có ma sủng cùng với lượng lớn hoả thương mà còn thêm một Băng sương cự long, đều lộ ra thần sắc kinh hãi.

"Mẹ nó, tên hoàng tử chó má, hôm nay tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Nếu ngươi không muốn thuộc hạ bị liên luỵ lập tức quỳ xuống chờ chết!". Ôi tỏa bàn tử Ai Đức mắt thấy thắng lợi tại đây, nhìn hoàng gia kỵ sĩ đoàn bị vây huyênh hoanh hét lớn.

"Tử bàn tử, ngươi nói nhảm. Còn không nhanh động thủ, quan viên quý tộc sắp tới rồi đó, đừng có chậm trễ nữa. Trên không địa tinh linh Kiệt Nã Tư lên tiếng nhắc nhở Ai Đức, tiếp đó hô hào bạch điêu xạ thủ chuẩn bị tạc đạn đặc chế.

"Điện hạ, viện binh tới chậm, không thể đợi được nữa, chúng ta yểm hộ ngài phá vòng vây!" Khấu Đặc đoàn trưởng mắt thấy địch quân tuy yếu nhưng lại có tạc đạn cổ quái, lo lắng hướng đến Tây La hoàng tử nói.

"Đúng vậy điện hạ, hoàng gia kỵ sĩ của chúng ta còn quá ít không thể chống lại sự tấn công liên tục, trước tiên là phá vòng vây!" Kì Luân tể tướng nhìn chung quanh thấy lượng quân địch, khẩn trương phụ hoạ Khấu Đặc khuyên Tây La.

"Được, mọi người trước tiên hướng đến cửa cung phá vòng vây để hợp với viện binh, sau đó quay trở lại báo thù"

Khấu Đặc cùng Kì Luân nghe ra thấy không ổn, hai người định góp lời nhưng thấy y đang nhìn lên phía trên trong mắt loé ra quang mang đen tối. Y đối với thực lực của Khang Tư hoàn toàn tin tưởng Khang Tư nhất định giết chết Lôi Ân, lúc này cao giọng hạ lệnh suất lĩnh mọi người nhằm hướng nam phá vòng vây.

"Ha ha, các ngươi chọn hướng của lão tử để cản trở. Các ngươi thực sự muốn chết. Các huynh đệ, giết!!!"

Đứng ở hướng nam chính là đoàn trưởng Khải Đặc. Mắt thấy quân địch nhằm hướng mình tiến tới, lập tức khinh thường cười to. Tiếp đó Liệt Diễm kỵ sĩ vọt tới trước nghênh địch. Lạp Phỉ Nhĩ cùng linh ngưu, bạch lang, đại địa, cự giải tứ trung đội, Kì Lạp Tư cự nhân tiểu đội và Ai Đức xuất lĩnh lôi đình đao khách đồng loạt tiến lại. Trên không trung là bạch điêu xạ thủ không ngừng phóng tạc đạn. Chỉ có điều đối với hoả thương thì hoàng gia kỵ sĩ vốn được trang bị khải giáp bằng cương thiết nên không bị ảnh hưởng.

Bên này tiếng bạo tạc không ngừng vang lên, tại cửa phía nam đã thấy quan viên quý tộc suất lĩnh lượng lớn hộ vệ tiến vào hoàng cung. Thấy quanh mình người chết vì bạo tạc quá khủng khiếp, đều giật mình, nhanh chóng hướng tẩm cung của quốc vương để hộ giá.

“Không xong, điện hạ, trên kia Khang Tư tựa hồ không chống lại được địch nhân?’ Khang Tư bị Diệp Phong liên tục tấn công cũng nhanh chóng phát chiêu ngăn cản, thấy phía dưới tẩm cung phát ra tiếng nổ lớn. Mọi người đều xuất hiện tâm trạng lo lắng. Khang Tư không ngờ là Diệp Phong lại lợi hại như vậy. Khang Tư từ từ hạ xuống lưng băng băng lam cự bức, ra lệnh nó lùi ra phía sau. Lúc này Khang Tư thực sự muốn xuất tuyệt chiêu!

Diệp Phong thấy đối thủ đột nhiên để băng lam cự bức lui, liền phiêu nhiên đáp đứng đằng sau lưng của Thánh Ma, ý muốn để Thánh Ma vọt tới trước truy kích để tránh đối phương chiếm tiện nghi.

Khang Tư nhân lúc băng lam cự bức triệt thoái về đằng sau, cách xa song đầu cự long, liền vận băng sương đấu khí, hai tay nhanh chóng huy vũ cây thương phía trước cự bức, làm trương thương xoay tròn bắn ra băng kính mãnh liệt mênh mông, thân hình tán phát đại phiến hàn khí lạnh lẽo lan tràn xung quanh thân mình, quát khẽ một tiếng, xuất ra tuyệt chiêu tối cường của hắn, “Băng Mãng Toàn Phong Phá”, cực hàn băng kính hình thành nên dáng một con băng sương cự mãng (mãng xà) dài hơn trăm thước, theo thế thương phát ra xung quanh, cộng hưởng với khí thế cường mãnh và kình phong gào thét, bao vây hết phạm vi Diệp Phong cùng Thánh Ma đang đứng.

Băng sương cự mãng (mãng xà) dài hơn trăm thước, nói một cách đơn giản, nhìn qua thật cực kì kinh khủng. Song phương hỗn chiến phía dưới trong hoàng cung và những quan viên quý tộc vừa mới tiến nhập cùng với tất cả cư dân đế đô đều nhìn thấy băng kính hình thành cự mãng trên không trung đều lộ ra thần sắc giật mình rung động.

Song, Diệp Phong thân là mục tiêu tấn công của băng sương cự mãng nhìn vào tuyệt chiêu của cửu giai băng sương kỵ sĩ Khang Tư này lại tuyệt không lo lắng, còn nở nụ cười đầy thắng lợi, ra hiệu cho Thánh Ma nhảy vào trung tâm xoay tròn của băng sương cự mãng, hai chân mượn lực từ lưng rồng đang cưỡi phi lên cao, kiếm chỉ vào ngực trái của Khang Tư. Quang Minh Chi Kiếm lóe ra kiếm quang chói mắt, điện đột nhiên xạ ra từ thân hình đang xoay tròn của hắn, xuất ra một mũi tên có ánh sáng chói mắt, trong một sát na đã đâm tới ngực trái của Khang Tư. Mũi kiếm đi theo thân hình đang dịch chuyển của Diệp Phong, phá nát tinh cương khải giáp thấu đến trái tim của Khang Tư rồi theo quán tính cùng với Khang Tư ngã xuống phía dưới.

“Ngao!”

Bối Khắc - đầu bên trái của Thánh Ma, mắt thấy Diệp Phong đâm trúng làm địch nhân ngã xuống, lập tức rống lên một tiếng long ngâm, há mồm phun ra long tức, từ bên trong băng sương cự mãng xoay tròn oanh mở nhất phiến băng sương đấu khí, nhanh chóng xòe cánh bay ra ngoài, lao thẳng tới Diệp Phong. Băng sương cự mãng là loài cường hoành, nếu không ngăn trở nó thì không bị chúng cắn thì bản thân cũng thọ trọng thương.

Khang Tư bịiế đâm ngay tim, cả thấ thân hìh từừgãuốg, hai mắ nhì chằ chằ và thanh trườg kiế cắ ởgự trá, thầ sắ lộẻhông tin, không thểưởg tượg Diệ Phong chỉuấ mộ kiế thếhưng nhanh đế mứ hắ không thểhu chiêu néráh.

“Kỳhậ ngươi vố không bịhua nhanh như vậ, thậ chíhông bịhua, nhưng ngươi quáóg vộ xuấ tuyệ chiêu, lộa sơ hở đủuc1đểa đáh chế ngươi!” Diệ Phong nhì vẻặ củ Khang Tư đắ ýườ.

“Ngươi vừ mớ..…..sửụg…....chiêu ….. thứ gì.…..” Khang Tư bịrúg kiế ngay tim, nhờuc1đấ khíhâm hậ không chế liề, nhì Diệ Phong, trướ khi chế muố biế mìh bịhua bở chiêu thứ gì

“Ta chỉàhá đoá sơ hởủ ngươi, đúg lú xuấ kiế, thậ tìh không cóhiêu thứ gì tấ cảuc1đề tù tâm màhá chiêu. Chiêu thứ thìòó còn con ngườ thìinh hoạ, bấ kểìh huốg gìù cơ ứg biế. Lấy vô chiêu thắg hữ chiêu mớ làảh giớ kiế thuậ cao nhấ!” Lưu Manh đoà trưởg lộa vẻặ uyên bá, nhì Khang Tư sắ vềớ Minh giớ, đạ phá thiệ tâm khẳg khá nó!

“Vô chiêu..…..thắg hữ chiêu..…..” Khang Tư nghe Diệ Phong nó xong, cốế sứ thề thà ngộa mộ tiếg, nhắ mắ, buông cương thương, đoạ khíồ bay vềinh giớ.

Chủhân chế, chủhóhếuc1ướ phếỏ băng lam cựứ không bịró buộ, sợệ nhì song đầ cựong Tháh Ma, vỗai cáh nhắ hướg bắ bay đi.

Băng sương cựãg không cóậ kíh tạ không trung tiêu tá. Bố Khắ cùg vớ Lộìhấ Diệ Phong ngãuốg bay đế cứ, không truy đuổ theo băng lam cựứ, nế không hắ rờ từrên cao và trăm thướ xuốg, khẳg địh ná như tương.

“Khang Tư thấ bạ? Lôi Ân thếà lạ cóuyệ chiêu mạh như vậ đểuc1đáh bạ Khang Tư? Chẳg lẽà Lôi Ân cũg đạ đế cử giai thự lự?” Biế đượ thự lự củ Khang Tư, ba ngườ Tây La, Kìuân, Khấ Đặ nhì cử giai băng sương kỵĩhế trậ tạ không trung thầ tìh lộẻặ không thểin đượ.

Lự lượg hoàg gia kỵĩuc1đãiế và tẩ cung, quýộ, quan viên cùg vớ đếuc1đô cư dân, mặ dùhông biế thự lự củ Khang Tư, nhưng hắ cóhểuc1đáh ra tuyệ chiêu mạh mẽhư vậ, nghĩa đề kinh hoảg. Bây giờhấ cógườ đãuc1đáh bạ hắ, mọ ngườ hoà toà trợ trò mắ chỉóhàh viên Tư Lượ đoà phí dướ làoan hô!

Hắc hắc, hìh như cóhút kinh ngườ, bấ quáhông quan hệ Hắc hắc, lã tửhíh cá cả giá bị nhìn chằm chằm như thế nà!

Diệ Phong ngãuốg phí dướ, đượ tiế ứg, đứg ởrên lưng Tháh Ma tiế ứg, nhí xuốg phí dướ thấ cảhiên Vũuc1đếuc1đô áh mắ chú́ trong lòg trà ngậ cả giá thàh tự. Hiể đượ trậ chiế hôm nay, Tư Lượ đoà cùg vớ hắ vàháh Ma, tấ cảương danh đạ lụ!

Bây giờ Diệ Phong muố xưng hùg xưng bárong giớ cườg hã, ngoà Mạ La đếuố quyề lợ, hắ cò phả cóanh vọg càg lớ càg tố, cho nên hư vinh nà chíh ýuố. Thậ phầ hy vọg trậ chiế hôm nay truyề ra ngoà.

Vềấ đềháh Ma, không thểuc1đểho Long tộ biế thìuc1đầ tiên cựong chiế cứá đỉh nú, khảăng tiế xú vớ cá tộ khá cự hạ chế cho nên việ khảăng bạ lộiệ nà cự nhỏ

Tiế đó Diệ Phong đãùg vớ Vưu Lịy Long vương thông đồg sẵ sàg, cho dùuang Minh Long vương phá hiệ điề tra, Vưu Lịy Long vương cũg cóhểhông tri vớ Băng sương cựong, Tháh Ma hoà toà cóhểù thờ thông qua Truyề Tốg Trậ trởềhoa Đứ tuyế sơn.

Quang Minh long vương đã thấy Thánh Ma tại tuyết sơn, khẳng định sẽ không biết chuyện gì, thậm chí sẽ tìm đến Diệp Phong. Tuy nhiên, Quang Minh long vương mặc dù cố chấp, nhưng là người tương đối nhân từ, cũng không phải là cự long không nói lý lẽ, nếu không Thánh Ma căn bản không có khả năng sống cho đế hôm nay.

Vưu Lị Ny long vương đã từng nói qua với Diệp Phong, chỉ cần Quang Minh long vương đi tìm hắn, thì dùng biện pháp cứng rắn mà ứng phó, như dùng gia nông pháo, độc khí pháo đan, cùng với Liên Na nữ vương khiến Quang Minh long vương phải cân nhắc nặng nhẹ. Quang Minh long vương tuyệt đối không có khả năng chỉ vì một Thánh Ma mà cùng một đế quốc của nhân tộc để khai chiến. Huống chi đế quốc nay lại còn có độc khi pháo đạn. Cự long mặc dù có thể tránh được oanh tạc, nhưng không thể kháng lại độc!

"Hống! Hống!"

“Tiểu đích môn, lập tức giết Tây La cho lão tử. Ai phải kháng, giết không tha!”

“Vâng!”

Theo song đầu Thánh Ma ngâm lên hai tiếng long ngâm có liệu lượng bá đạo, Diệp Phong tay phải cầm kiếm cưỡi long hạ xuống, vận dụng công phu Sư tử hống mở miệng trầm giọng hét lớn. Nhất thời kích thích chiến ý của thành viên Tư Lược đoàn. Bọn họ lĩnh mệnh, đối với đám người Tây La bị vây quanh mà điên cuồng triển khai công kích!

Trước mặt là thực lực tuyệt đối, muốn phản kháng chỉ là phí công mà thôi. Kì Luân, Khấu Dặc cùng với chúng hoàng gia kỵ sĩ đối với Diệp Phong đang cưỡi long hạ xuông cùng thành viên Tư Lược đoàn hung mãnh, cũng không cần chờ viện binh tới, liền đồ sát toàn bộ. Tây La bị chặt đứt tay chân, bị giải đến gần phía trước Diệp Phong.

“Vĩ đại hoàng tử điện hạ, ngài bây giờ còn muốn đem ta bầm thây thành ngàn mảnh không?!” Diệp Phong bảo đa số thành viên Tư Lược đoàn dùng Truyện Tống Trận mới được thả ra, để phản hồi Mạt La đế quốc, rồi vẫn đứng ở trên lưng Thánh Ma cùng tinh linh trung đội bay trên không trung, miệng ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, nhìn Tây La hoàng tử đang nằm trên mặt đất rên rỉ, cười lạnh hỏi.

Tây La bị chặt đứt tây chân, nằm trên mặt đất vần còn khiếp sợ lực chiến đấu của Tư Lược đoàn, vừa thấy thành viên Tư Lược đoàn dùng Truyện Tống Trận được thả ra, thì đã hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản chẳng biết trả lời Diệp Phong như thế nào, trong lòng hiểu được vì sao quân đội của bên mình lại liên tiếp bị bại dưới tay một Tư Lược đoàn xuất quỷ nhập thần. Tinh anh bộ đội phối hợp với Truyện Tống Trận cộng thêm địa tinh hỏa khí, loại trận chiến không biết rõ tình hình của quân đội, không thua mới là lạ!

“Lôi Ân, không thể không thừa nhận, ngươi là tên địch nhân cường đại mà ngay cả ta cũng phải giật mình. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta Tây La – Cách Nhĩ Cáp Đặc vĩnh viễn khinh bỉ tên tiểu nhân ngươi, cả tổ tông của nhà ngươi!”

“Mẹ, con mẹ ngươi, đi xuống minh giới đánh cờ với lão phụ thân của ngươi đi!”

Tây La trong lòng bi phẫn ôm hận mắng to, làm cho Diệp Phong cười lạnh phóng ra đạo chân khi Toàn long chỉ, đánh vào đầu của y. Rồi hắn gọi tinh linh trung đội thu hồi Truyện Tống Trận nhanh chóng rời khỏi. Quốc cảnh bị tấn công, hoàng thất bị giết, Thiên Vũ đế quốc nhất định sẽ bị diệt!

Dưới màn đêm, khi các quan viên và quý tộc dẫn hộ vệ đến cứu nguyên, chỉ có thể thấy trên mặt đất là thi thể nằm la liệt, cùng với phía trên bầu trời là những điểm đen, khiến bọn họ cực độ mơ hồ về cuộc chiến đã xảy ra. Rõ tàng trên mặt đất có thi thể của quân địch, nhưng không hiểu rõ bộ đội còn lại của quân địch rút lui bằng cách nào.

## 134. Chương 134 – Dương Uy Đại Lục, Mở Rộng Biên Chế, Nghỉ Dưỡng

Tháng 2 năm 9721 Quang Minh lịch, Thiên Vũ đế quốc sừng sững trên đại lục 357 năm, đầu tiên là gặp phải sự xâm phạm của đại quân ba nước, tiếp đó bị một nhánh quân đội bí mật dùng thế sét đánh không kịp trở tay, một hơi oanh tạc đồ sát tất cả người trong hoàng thất. Cuối cùng dưới thế công của đại quân bốn nước ải nhân, thú nhân, dực nhân, Mạt La, hoàn toàn sụp đổ tan rã. Cư dân chạy tới hai đại đế quốc nhân tộc khác để lẩn trốn.

Trong lúc cướp đoạt lãnh thổ, tốc độ hành quân nhanh nhất là quân đội dực nhân vương quốc cùng thú nhân vương quốc. Bởi vì khi gặp nhau lần đầu, cả hai đều có binh tướng bị đối phương giết chết vào ban đêm, dẫn đến quân đội hai nước nổ ra đại chiến, làm trì hoãn thời gian chiếm đoạt lãnh thổ, khiến Mạt La đế quốc xuất phát sau và chậm nhưng vượt lên trước chiếm đoạt ba tỉnh lớn phía nam Thiên Vũ đế quốc.

Một nước chín tỉnh, Mạt La chiếm ba, ải nhân chiếm hai. Với tốc độ hành quân nhanh nhất, dực nhân vương quốc cùng thú nhân vương quốc vốn dự tính khẳng định có thể cướp được nhiều lãnh thổ nhất, nhưng vì đại chiến mất đi tiên cơ, chỉ có thể tự mình giữ lấy hai tỉnh. Trong lúc đó xem như đã kết đại cừu với nhau, thêm vào đó lãnh thổ bọn họ chiếm đóng lại vừa vặn ở gần nhau, chiến tranh bộc phát tất nhiên là khó tránh khỏi, đánh nhau rất là náo nhiệt.

Lại không biết rằng, binh tướng hai bên bị giết, toàn bộ đều do cầm thú nam tước của Mạt La đế quốc, phái Tư Lược đoàn đại đại trung đội đi giết người cố ý để lại manh mối, dẫn tới trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Đại chiến kết thúc, quân đội bí mật oanh tạc đồ sát Thiên Vũ hoàng thất, bị tra ra là hoàng gia Tư Lược đoàn của Mạt La đế quốc. Bởi vì nam bắc đại lục chỉ có Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn có tạc đạn có thể chôn giấu trong lòng đất.

Hơn nữa Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ tên đoàn trưởng này, đêm đó cầm kiếm cưỡi cự long hai đầu biểu hiện uy phong, cũng được quan viên quý tộc cùng cư dân Thiên Vũ đế đô truyền tụng vô cùng thần kỳ, danh chấn bảy nước nam bắc, được coi là một siêu cấp cường giả.

Kỳ thật màn biểu hiện của Diệp Phong có thể truyền ra thế như hoả bạo như thế hoá ra bên trong còn có một lượng lớn thành viên Tư Lược đoàn tới các nơi bí mật tuyên truyền ảnh hưởng. Hơn nữa Tư Lược đoàn thành viên kiếm khách của hắn cùng với đám Lôi Đình đao khách danh Ai Đức xưng truyền đi thế như hỏa bạo, khiến cho kiếm sĩ các nơi trên đại lục chú ý. Có một số cho rằng mới mẻ, số khác lại coi thường, thậm chí là khinh bỉ, cho là hắn mộng tưởng đề xướng việc xưng danh, chẳng biết trời cao đất dầy!

Những thanh âm coi thường khinh bỉ này tự nhiên khó tránh Diệp Phong thu được tin tức. Bất quá hắn từ lâu đã biết sẽ có kết quả này, cho nên chuẩn bị cho những gã hỗn đản này ngày sau biết được thực lực các kiếm khách.

Ân, nếu là so da mặt dày với những người khác, Diệp Phong mà xưng đệ nhị sợ rằng không ai dám xưng đệ nhất.

Bởi quan viên và quý tộc Thiên Vũ đế đô ở hoàng cung bị oanh tạc lúc màn đêm buông xuống không tìm được phương thức Tư Lược đoàn thành viên triệt thối, Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn từ trước đến giờ đều quỷ bí như vậy. Tức thì danh tiếng xuất quỷ nhập thần được truyền đi, khiến cho sáu quốc gia còn lại đều không dám khinh thị Tư Lược đoàn nhỏ bé này, được liệt vào vương bài bộ đội của Mạt La đế quốc.

Tổng thể mà nói, Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn trong cuộc đại chiến làm tan rã Thiên Vũ đế quốc, mặc dù là thế lực nhỏ nhất nhưng lại nổi trội nhất. Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ tên đoàn trưởng này nhất cử đã trở thành nhân vật phong vân nhất của đại lục.

Bất quá trong trường đại chiến này, trong đó còn có năm nhân vật đứng đầu ngoại trừ cầm thú nam tước ra. Phân biệt là: đoàn trưởng Quang Minh ma kiếm đoàn của dực nhân đế quốc, đệ nhất mĩ nam của Nam Bắc đại lục, cửu giai Quang Minh ma kiếm sĩ, Áo Ni Khắc-Bảo Luân

Đệ nhất dũng sĩ của thú nhân vương quốc, từng đánh bại cửu giai tật phong kỵ sĩ, hoàng kim hùng sư trung niên, Nộ Nham-Trác Lập Nhĩ.

Nguyên soái của ải nhân vương quốc, cửu giai cuồng sa chiến sĩ, lão ải nhân Mễ Cách-Lạp Tề.

Mặt khác, hai người còn lại thân phận tương đối thần bí, đều thừa dịp chiến loạn mà quật khởi, chính là người phụ trách của tổ chức tình báo thần bí “Thương ưng”. Người kia là thống soái của bộ đội thần bí “Ám ảnh”.

Ám ảnh bộ đội thần bí này, nội trong ba ngày, đã tiêu diệt hơn mười thế lực phạm tội tại Hỗn loạn hoang nguyên trừ Phong nguyệt mĩ nữ đoàn và Tật phong cường đạo đoàn, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, toàn bộ đều là giết sạch, đốt sạch, hơn nữa không để lại một dấu vết gì để người khác lần ra manh mối.

Các nước của đại lục đối với “Thương ưng” và “Ám ảnh” hai tổ chức thần bí, đều thập phần hứng thú, liền phái nhân thủ đi điều tra.

Diệp Phong đối với tổ chức thu thập tình báo “Thương ưng” không có nhiều hứng thú, nhưng cảm thấy hứng thú cực độ với bộ đội thần bí “Ám ảnh”, cảm thấy thủ đoạn của bọn họ, có điểm giống với ba chính sách của tiểu quỷ tử khi xâm lược Trung Quốc ở địa cầu, nghĩ vậy Diệp Phong liền cảm thấy không tốt!

Lúc này Liên Na và Lạc Khắc đang chỉ huy công tượng cố gắng ngày đêm, Diệp Phong đang triển khai kế hoạch tại Tinh Quang bình nguyên, đã sơ bộ vận hành, một toà thành nhỏ đã được hình thành ở Tinh Quang bình nguyên vùng ven biển phía bắc.

Diệp Phong cao hứng đem tên của mình viết ngược lại, đặt tên thành này là “Phong Diệp”, kết quả là Lộ Lộ, Tĩnh Hương cùng các mĩ nữ đều tán thưởng, khen hắn nghĩ ra một cái tên hay!

Phong Diệp thành xây xong, Tư Lược đoàn có thêm những thành viên mới, toàn bộ là từ võ thuật học viện chuyển đến đây. Bất quá kế hoạch của Diệp Phong không ngừng lại ở đây, thành trì của hắn được kiến tạo ở ven biển, là muốn thiết lập xưởng đóng tàu, đóng nên những chiến thuyền lớn. Hắn cũng không quên đám nô lệ địa tinh, cùng như động cơ hơi nước. Hắn lập kế hoạch này để xây dựng hải quân và để ngày sau ngao du thế giới. Liên Na và Lạc Khắc, cũng hối hả bắt đầu việc chiêu mộ binh lính!

Sau khi cố gắng chọn lựa nhân mã cho Tư Lược đoàn tại Võ Thuật học viện, toàn bộ bốn binh đoàn là Liệt Diễm kỵ sĩ, lôi đình đao khách, bạch điêu xạ thủ, hoả thương xạ thủ của Tư Lược đều đã biên chế hoàn chỉnh. Trong đó Diệp Phong vốn muốn dùng tinh linh để tạo thành hoả thương xạ thủ binh đoàn, nhưng trước mắt muốn triệu tập một tinh linh binh đoàn. Tại Mạt La đế quốc có điểm khó khăn, tạm thời đành phải dùng đệ tử để lập thành.

Đồng thời, Diệp Phong chuẩn bị giao cho tráng hán Thuỵ Ân thống lĩnh đại địa kỵ sĩ đoàn, thành viên cũng đều được tuyển mộ đầy đủ, nhưng toạ kỵ vẫn còn thiếu, hắn dùng gia súc đổi với Bạo Sa Cửu đầu hoàng một đàn tứ giai ma thú “kim cương xuyên sơn giáp” không có thuộc tính, rồi đem biên chế vào kỵ sĩ đoàn được hơn phân nữa, còn lại thì đem nuôi ở xung quanh, để bán lấy kim tệ!

Khải Đặc, Ai Đức, Kiệt Nã Tư ba người đều đảm nhiệm vị trí đoàn trưởng của ba binh đoàn Liệt Diễm, lôi đình, bạch điêu. Tinh linh mĩ nữ Phỉ Phỉ vì muốn hỗ trợ tình nhân, đã luyện tập thành một tay hỏa thương giỏi, nên làm nũng với Diệp Phong để được đảm đương vị trí đoàn trưởng của hoả thương xạ thủ đoàn. Diệp Phong bị nàng làm nũng không có biện pháp chỉ đành phải gật đầu đồng ý.

Các chủng tộc cự nhân ở cự nhân vương quốc, trời sanh đều là những chiến sĩ cường hãn, đáng tiếc sức ăn quá lớn, nhân số ít nhất trong các nước. Lôi Nặc, Kì Lạp Tư cự nhân trung thành, luôn cố gắng vì Diệp Phong rất nhiều, biết Diệp Phong muốn có lượng lớn nhân thủ, liền thống lĩnh tiểu đội cự nhân trở về cự nhân vương quốc. Dụng nhiều khí lực cùng tâm cơ, cuối cùng mang đến cho Diệp Phong chín mươi người khổng lồ Kì Lạp Tư, rốt cuộc từ một tiểu đội phát triển thành một trung đội cự nhân.

Bởi thân hình Kì Lạp Tư cự nhân phối hợp với cự hình yển nguyệt đao, cộng thêm Diệp Phong yêu cầu chú tạo trung đội làm cho bọn họ trọng trang khải giáp bằng cương thiết, làm cho bọn họ giống như những ngọn núi nhỏ làm bằng cương thiết. Đối phó với một binh đoàn không phải là vấn đề khó khăn.

Vì địa vị của Kì Qua Nhĩ bộ lạc trong Lí Khắc Tư sa mạc, có thể phát triển tốt hơn, Diệp Phong chỉ cần ra lệnh Thuỵ Ân thống lĩnh thành viên Tư Lược đoàn, phối hợp với thủ lĩnh La Ni, thu phục toàn bộ các bộ lạc còn lại trong sa mạc, làm cho Kì Qua Nhĩ bộ lạc trở thành bá chủ duy nhất trong sa mạc Lí Khắc Tư.

Những sa mạc nhân bị vũ lực ép buộc quy hàng, cảm thấy bộ lạc Kì Qua Nhĩ không cần lo lắng về nguồn nước, có thể hưởng thụ thức ăn cùng hoa quả tươi sống. Tất cả đều không còn tâm tư làm phản. Đương nhiên, đối với Tư Lược đoàn mà nói, bọn họ chỉ là những sa mạc nhân phát triển lạc hậu, thật sự quá yếu. Nếu có có tâm tư phản loạn thì tuỳ thời đều có thể tiêu diệt bọn họ!

Thao tác sử dụng hoả pháo, trên chiến trường mặc dù không cần chém giết cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng thật ra là một công việc nặng nhọc, phải chịu được mùi thuốc pháo. Đối với hoả pháo bộ đội, Diệp Phong không nghĩ đến việc phải chọn lựa tinh anh trong học viện một cách lãng phí. Đơn giản là tìm những người trẻ tuổi khoẻ mạnh, có thể chịu được mùi thuốc pháo chính là những tráng hán sa mạc chuyên chức vị trí pháo thủ.

Dưới sự đôn đốc của Mạn Nỗ Ai Nhĩ và chú tạo trung đội, địa tinh nô đãi cần cù chế tạo, bây giờ số lương gia nông pháo của Tư Lược đoàn đã đạt được hơn một ngàn bốn trăm khẩu. Diệp Phong cho một ngàn khẩu vào biên chế của hỏa pháo bộ đội, bốn trăm khẩu còn lại thì phân đều cho bốn quân đoàn lớn của Mạt La!

Bắc bộ tỉnh đông bắc, ma thú rút lui, khôi phục lại yên bình. Những cư dân vốn từng an cư lạc nghiệp ở đây, sau khi Liên Na chiếu sắc lệnh miễn thuế má trong vòng hai năm, toàn bộ người bản địa ở đây từ các nơi quay về cố hương, khiến cho bắc bộ tỉnh đông bắc dần dần khôi phục lại nhân khí.

Đế Na nghe tình nhân phân phó, cách Phong Diệp thành năm dặm về phía đông mà lập tổng bộ, và được hỗ trợ tư kim từ tình nhân. Nàng đồng thời phái người đi khắp nơi để chiêu mộ kĩ nữ quyến rũ, và tại khắp nơi nam bắc đại lục mà phát triển. Hôm nay đã có một chút thành tích, làm danh tiếng của Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn càng ngày càng tăng cao!

Tĩnh Hương do đảm nhiệm chức viện trưởng Võ Thuật học viện, không có thời gian lo đến việc của Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn. Liên Na nữ vương có Lạc Khắc hỗ trợ, mặc dù không nói là công việc bận rộn, nhưng cũng không có thời gian rảnh để ý tới Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn.

Trong tam đại thố đàn tử, chỉ có phương đông mỹ nhân Mộng Hinh hiện giờ phụ trách toàn bộ nội vụ ở Tư Lược đoàn đối với Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn của Đế Na đóng trú tại phía động Phong Diệp thành. Nhưng Diệp Phong đã lấy lý do là sinh lý của thành viên nam dâm đãng của Tư Lược đoàn cần được thỏa mãn. Cho nên nàng mới bất đắc dĩ y theo Diệp Phong cấp tư cách hợp pháp để khai trương kỹ viện tại Tinh Quang bình nguyên cho Đế Na.

Bởi vì Diệp Phong triển khai kế hoạch hạ độc trong cơ thể của gia súc, hơn một nửa ma thú đã ăn gia súc đó đang xâm phạm Quang Minh đế quốc, đều vô tình bị độc chết. Cộng thêm sự phối hợp của Mạt La đệ tứ quân đoàn, Quang Minh đế quốc vần còn kinh hãi hoài nghi việc ma thú trúng độc, Quang Minh giáo đình, cùng với dực nhân quốc vương ba mặt cùng giáp công. Tình hình của ma thú lập tức nguy kịch.

Bạo Sa Cửu Đầu hoàng may mắn không có ăn những gia súc có độc, quả thật hận thấu xương cái gã nhân loại lừa gạt kia. Cũng vì bất đắc dĩ, và không muốn để lại ma tinh cho địch nhân, liền gọi phân nữa số ma thú còn lại nuốt chửng ma tinh của đám ma thú bị độc chết, rồi triệt thoái về Hỗn Loạn hoang nguyên ở phía nam đại lục mà tử thủ. Và rồi cũng phải ăn thịt lẫn nhau, để dành lấy hơi thở sống cuối cùng. Bất đắc dĩ đối mặt với sự thật, số lượng không thể tăng lên.

Bạo Sa Cửu Đầu hoàng, Cực Băng Cự ô, Liệt Dương Bất Tử điểu, Điện Quang Bôn Lôi hạt, Tiêu Phong Cự Dực điêu, Quang Minh Kim Văn hổ, Hắc Ám Ngạc Giáp quy, bảy cửu giai ma thú siêu cường, dẫn số ma thú còn lại tử thủ tại Hỗn Loạn hoang nguyên, mặc dù không thể tạo thành cái uy hiếp trước kia, nhưng muốn cường công tiêu diệt chúng nó, tất yếu phải nỗ lực cực lớn.

Đại lục phía nam của Hỗn Loạn hoang nguyên là gần Quang Minh đế quốc nhất, hơn nữa tỉnh phía bắc của Quang Minh đế quốc có địa hình dễ công khó thủ, Diệp Phong mặc dù nắm chắc có thể diệt trừ ma thú, nhưng vì tổn thất sẽ nặng nề, thế là sẽ dùng kế hoạch khác, nên quyết định không hề tấn công ma thú. Hắn để Liên Na nói rằng không muốn tổn thất nhiều, rồi bàn luận với một giáo đình và hai quốc gia đình chỉ công kích ma thú.

Bởi vì tên gia hỏa này muốn lợi dụng ma thú kiềm chế Quang Minh đế quốc, dù sao tỉnh đông bắc hiện giờ có Tư Lược đoàn của hắn, ma thú dám đến, hoàn toàn có thể bắn nó rút về. Cũng phải để ma thú sinh sản chế, vừa kiềm chế Quang Minh đế quốc, vừa có cái để đi săn nữa, cái này là việc tốt a!

Quang Minh giáo đình, Quang Minh đế quốc cùng dực nhân vương quốc đối mặt với loại tình huống ma thú này, cũng theo lời đề nghị đình chỉ của Liên Na nữ vương đưa ra, suy nghĩ lại rằng ma thú không còn cái uy hiếp lớn nữa, thông qua thượng nghị, nhất trí quyết định tránh tổn thất, tạm thời buông tha ma thú!

Thiên Vũ đế quốc bị diệt, ma thú rút lui, tám nước thiếu một còn bảy. Ngoại trừ thú nhân vương quốc và dực nhân vương quốc có chiến loạn không ngừng tại vùng đất vừa mới chiếm được, năm quốc gia còn lại mặt ngoài đều yên ổn. Lưu manh đoàn trưởng cũng thừa cơ hội này mà nghỉ ngơi và bổ sung lực lượng, hưởng thụ nhân sanh mĩ diệu!

## 135. Chương 135 - Thần Quang，dâm Đãng Nam Nữ，nhất Ngược Nhất Gian.

“Đoàn trưởng, điểm bí mật để dịch chuyện đã chuẩn bị xong ở phía đông núi U Cát Nhĩ. Bây giờ cường giả ở nam bắc đại lục, đã không ít người tìm đến đây để lục soát trong núi. Phỏng chừng không quá hai ngày nữa ở núi U Cát Nhĩ sẽ tràn ngập người cho xem!”

Lúc hoàng hôn, trên mặt biển phía bắc của Tinh Quang bình nguyên, trong buồng của chiếc thuyền gỗ, cầm thú nam tước đang xích lõa nhu nhuyễn nằm ngửa ra, thoải mái hí mắt hưởng thụ kỹ thuật miệng của Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Đế Na tam nữ với tình ý triền miên. Bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm của Kiệt Nã Tư!

“Tê…..đại mỹ nhân đừng dừng lại. Nơi này không ai có thể thấy, sâu xuống cổ họng thật thoải mái…...” Phong tao thục nữ Đế Na đang cho cái bảo bối chí ái vào được hơn phân nửa gần đến cổ họng của nàng, nghe được Kiệt Nã Tư nói, liền muốn nhả ra, Diệp Phong thấy thế thoải mái nhẹ giọng yêu cầu, rồi đối Kiệt Nã Tư nói: “Ta biết rồi, các ngươi cứ tiếp tục chú ý tình hình bên kia, tùy thời mà trở về bẩm báo!”

“Vâng!” Kiệt Nã Tư cưỡi Quang Minh bạch vũ vương trên không trung ứng thanh lĩnh mệnh, nhanh chóng bay về phía Phong Diệp thành. Chiếc thuyền nhỏ này ở về phía nam các Phong Diệp thành không xia. Bây giờ bốn phía đều là biển có thể thấy cự giải chiến sĩ thoải mái mà hưởng thụ nước biển ấm áp.

Núi U Cát Nhĩ, nằm tại bắc đại lục giải đất trung tâm của Hỗn Loạn hoang nguyên. Thế núi rất hiểm trở, quái thạch thì nhiều vô kể, thác nước chảy róc rách, cảnh sắc thật là tuyệt. Đáng tiếc, bởi vì bị vây ở trong khi cường đạo hoành hành ở Hỗn Loạn hoang nguyên, cơ hồ hàng năm không có ai đến đây.

Buổi sáng hai ngày trước, từ núi U Cát Nhĩ đột nhiên hiện ra một đạo ánh sáng màu đỏ to lớn chiếu thẳng lên trời, làm cho cả nam bắc đại lục đều là một mảnh mà đỏ của lửa, tất cả sanh linh các tộc đều giật mình!

Mỗi cường giả đều biết ánh sánh màu đỏ to lớn đó là cái thứ gì tạo ra. Đó là ánh sáng của thần khi thần khí “Liệt Diễm sáo trang” tụ họp tại một chỗ. Ngàn năm trước ánh sáng của thần từ bộ “Liệt Diễm sáo tráng” đã xuất hiệt rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể khiến cho đại lục liên tục trận trận tinh phong huyết vũ ( gió tanh mưa máu), cho đến khi Liệt Diễm sáo trang biến mất. Người có thể lấy được, thì sẽ trở thành bá chủ một phương, có đủ khả năng bảo vệ cho sáo trang, sau đó mới có thể làm đại loạn dừng lại!

“Lôi Ân, chàng muốn đi tranh đoạt Liệt Diễm sáo trang ư? Cái thần khí đó mặc dù rất tốt, nhưng cũng là một cái họa căn, chàng phải cẩn thận!” Toàn thân chỉ là một bộ áo lưới màu đen, làm hiện ra vẻ phong tao của một Đế Na mái tóc màu xanh được búi gọn lên, tay phải nàng đang vẫn mân mê cái vật chí ái dù đã đình chỉ hí lộng, mà nhường cho Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, mắt phương long lanh nhìn tình nhân dặn dò.

“Hắc hắc, yên tâm, ta có tính toán trong lòng. Loại sự việc này lựa chọn tốt nhất chính là ngồi yên để xem biến cố. Để những tên não to ngu ngốc lên trước, ngồi quan sát đợi tình hình cuối cùng!”

Diệp đại sắc lang đang hưởng thụ sự hí lộng của Lộ Lộ và Nguyệt Nhi, hai mắt tình cảm nhìn Đế Na phong tao, vừa cười hắc hắc vừa nói. Sau đó hắn vươn tay trái vuốt ve cái eo bóng láng mượt mà của Lộ Lộ, rồi chậm rãi tiến đến đồn nhục hồn viên kiều kiều còn cách một cái lưới áo mỏng của Lộ Lộ.

“Tử quỷ, chàng rốt cuộc muốn chúng ta làm bao lâu mới sẵn sàng đây?” Đế Na biết ý nghĩ của tình nhân, không còn lo lắng, cầm bảo bối mà dâm đãng trách nhẹ.

“Ha ha ha, nàng lẳng lơ này, muốn lão tử cưỡi đây, quỳ xuống cho lão tử!”

Dâm tính của lưu manh đoàn trưởng đại phát, nghe Đế Na nói xong, nhìn nhìn nàng, trong lòng cực kỳ hảo sảng, bảo Lộ Lộ và Nguyệt Nhi ngừng lại, rồi thô bạo đè lên Đế Na đang quỳ gối. Hắn xé rách cái lưới áo màu đen của nàng, từ phía sau đánh không ngừng lên cái mông to lớn đẹp đẽ, rồi đẩy mạnh một cái, tận tình hưởng thụ.

Lộ Lộ và Nguyệt Nhi thấy vậy, rất nhu thuận tiến lại gần hai bên của thiếu gia, để thiếu gia vừa cưỡi thục nữ xinh đẹp, vừa có thể ôm các nàng mà hưởng thụ thân thể mềm mại.

Hắc hắc, thực hiện việc này ở trong thuyền nhỏ, cảm giác thật là đã. A cuộc sống, sao nó tuyệt vời như vậy?! Tên cầm thú vừa cưỡi thục nữ xinh đẹp, vừa ôm thì thiếp mĩ lệ, trong lòng vui như trẩy hội.

Trải qua việc đánh cướp khắp nơi của Tư Lược đoàn, đại địa kỵ sĩ đoàn thiếu kim cương xuyên sơn giáp cũng đã được khắc phụ. Hơn nữa, dưới sự đề nghị của hương kì ải nhân Cách Thụy, Diệp Phong để các thành viên Tư Lược đoàn ở các nơi liên tục đánh cướp bắt giữ những hương kì ải nhân nô đãi, để tạo từ một hương kì trung đội thành một hương kì đại đội, chuyên phụ trách thức ăn thức uống cho mọi thành viên!

Ma thú rút về phía nam đại lục ở Hỗn Loạn hoang nguyên, gần đây vẫn an phận, không có ra ngoài để quậy phá nữa. Nhưng mà Quang Minh đế quốc vẫn như trước để ba quân đoàn ở tinh phía bắc mà phòng ngự, cũng là để tu bổ lại công sự phòng ngự.

“Lão đại, Quang Minh giáo đình a di Á Sắt Lâm đã tới, nói là tìm người có chuyện quan trọng!”

Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc cưỡi Liệt Diễm tiêu phong vương, chạy ra gần biển, rồi rống cổ lên báo cho Diệp Phong biết, trên mặt lộ ra thần sắc hâm một, trong lòng ngao ngao bội phục lão đại có sự quyến rũ mạnh như thế. Một chủ giáo đan thân thục nữ của Quang Minh giáo đình, vẻ bề ngoài mĩ lệ thánh khiết, mang theo vẻ quyến rũ, Khải Đặc vừa nhìn đã nổi lên sắc tâm.

“Ngay lúc này, a di thiên sứ thật sự không buông tha ta…..…...”

Thật không khó để có thể nhận ra thân phận bên ngoài của Á Sắt Lâm, Diệp đại sắc lang sớm đã biết được. Ngay lúc này hắn mở cuộc tấn công Đế Na và Nguyệt Nhi đưa hai nàng lên cao trào. Hắn đè lên bảo bối của Lộ Lộ, khiêng đùi nàng ra để chuẩn bị làm cho nàng thỏa mãn và cấp cho nàng một hài tử. Kết quả nghe được tin tức này đã cảm thấy thất vọng, nhất thời buồn bực mà không có hứng thú!

“Thiếu gia, nên đi tiếp kiến chủ giáo trước, đừng lo cho thiếp.” Lộ Lộ đã lên cao trào một lần, mặc dù có chút tiếc nuối không thể để thiếu gia đưa đến cực hạn thỏa mãn, nhưng khi thấy thiếu gia đang chuẩn bị lại mất hứng, liền ông nhu thê thiếp nói.

“Mẹ nó, Khải Đặc, nói cho Á Sắt Lâm là ta đang bận, dẫn nàng ta ra đại sảnh chờ ta. Chủ giáo, hừ, tại địa bàn của lão tử, giáo hoàng có tới, không vui, lão tử cũng không nể mặt!”

Diệp Phong ôn nhu nhìn vào bảo bối nơi hạ thể của Lộ Lộ, không muốn để nàng thất vọng khi sắp lên cao trào, hắn liền hô to kêu Khải Đặc rời đi, tiếp tục đưa Lộ Lộ lên dục tiên chi cảnh, chỉ sau khi làm dịu nàng xong, tại nơi ấy của Nguyệt Nhi hầu hạ, mặc xong quần áo nhắm hướng đuôi thuyền mà đi tới. Tả chưởng vận hành chánh khí, lại tiếp tục vận thuần lực, đánh sâu vào vùg biển đưa thuyền nhanh chóng về tới bờ biển.

Đế Na không tiện đi theo tình nhân tới Diệp Phong thành, liền hôn lên má trái hắn một cái, triệu hoán ra Quang Minh bạch vũ điêu mà hắn đã đưa cho, nhanh chóng bay về hướng đông nơi tổng bộ Phong Nguyệt Mỹ Nữ đoàn.

Vì đảm bảo an toàn, ngoài trừ Liên Na đã có lam vũ lôi ưng ra, Diệp Phong đều cho mỗi nữ nhân của hắn một con Quang Minh bạch vũ điêu. Giám thị thuỷ tinh lúc trước đoạt được tại Dong Binh thương thành, hôm nay cũng bố trí toàn bộ tại các địa điểm bí mật trong hoàng cung Mạt La cùng Diệp Phong thành, do Kiệt Khắc dẫn theo bạch lang nhất tộc trong Tư Lược đoàn, chuyên phụ trách công tác tuần tra vùng phụ cận Mạt La hoàng cung cùng Diệp Phong thành. Dùng tới quân đội tinh anh hắn mới có thể yên tâm. Theo lời hắn nói, cái này gọi là có chuẩn bị thì không có tai họa.

Đế Na hiện giờ cách tình nhân không xa, cơ hồ mỗi ngày đều thừa dịp ba bình giấm lớn bận rộn liền tìm đến tình nhân gặp gỡ. Các loại sự tình này khẳng định không thể qua được mắt thành viên Tư Lược đoàn. Có điều bọn cặn bã này đều biết ba vị đoàn trưởng phu nhân đều hay ghen tuông nên chẳng ai dám tiết lộ bí mật của đoàn trưởng đại nhân.

“Lôi Ân đoàn trưởng, Lôi Ân lĩnh chủ, Lôi Ân nam tước, Lôi Ân kiếm khách, song đầu cự long kỵ sĩ, muốn gặp ngài quả thực là không dễ a!”

Đại sảnh phủ đệ lĩnh chủ Phong Diệp thành. Mặc một bộ trang phục giáo đình màu trắng tôn lên dáng người với vẻ đẹp ma quỷ, chủ giáo Á Sắt Lâm, mái tóc trắng bồng bềnh được vén ra sau tai, đôi cánh trắng tinh vẫn giữ nguyên trạng thái khép lại, tuyệt đối có thể nói là dung mạo thiên sứ, vóc dáng ma quỷ. Hoàn toàn không nhìn ra đã có bốn mươi tuổi hoa, tựa như một thiếu phụ mỹ lệ mới ba mươi tuổi.

Lúc này, Diệp Phong để Nguyệt Nhi một mình trở về bí mật trú địa, dẫn theo Lộ Lộ tiến vào trong phủ nhìn những dực nhân kiếm dĩ đứng trong đình viện. Bước vào đại sảnh, khiến cho Á Sắt Lâm giáo chủ đang một mình uống trà chờ đợi lập tức tràn đầy bất mãn nói liền tù tì tất cả danh xưng của hắn.

Thân là chủ giáo của Quang Minh giáo đình, Á Sắt Lâm trước kia đã gặp không ít người, đều chưa hề có phát sinh tình huống nàng phải chờ đợi đối phương. Ở quốc gia thờ phụng Quang Minh nữ thần, ngay cả quốc vương cũng không thể tiếp đón một cách thờ ơ với chủ giáo. Bây giờ tại lãnh địa của Diệp Phong đã bị đối xử như vậy nàng tự nhiên sẽ không hài lòng. Bất quá nàng cảm thấy hứng thú với Diệp Phong là một nhân vật phong vân làm cho người ta khó có thể nắm bắt này, nên cũng không quá tức giận. Nếu không nàng đã sớm phất áo rời đi rồi!

“A, Á Sắt Lâm a di, vừa nãy ta thật sự bận quá, thật là bối rối quá. Người dẫn theo một trung đội dực nhân kiếm sĩ, tới tìm ta tại cái Phong Diệp thành nhỏ bé này có chuyện gì vậy?” Diệp Phong với giọng điệu chọc tức nói, ngồi ở trên ghế bên phải Á Sắt Lâm, ý bảo Lộ Lộ điểm cho hắn một cây thanh sảng tiêu hồn.

“Ngươi gọi ta là cái gì? a di?!” Nữ giới không ai không thích mình đẹp, cũng không có ai không sợ già, chủ giáo Á Sắt Lâm xinh đẹp, vừa nghe Diệp Phong gọi nàng là ‘a di’, lập tức trừng mắt tức giận nhìn hắn, thiếu chút nữa là ném ngay chén trà vào mặt hắn.

“A? Chẳng lẽ ta gọi sai? Gọi là Á Sắt Lâm tỷ tỷ có được không?” Diệp Phong lại nhìn Á Sắt Lâm trêu chọc.

“Xem ra ta đoán thật chính xác, ngươi thật sự không đem Quang Minh giáo đình để vào mắt!” Á Sắt Lâm lần này không có tức giận, ngược lại đột nhiên nở nụ cười khúc khích một tiếng, tràn ngập vẻ phong tình vạn chủng, câu hồn mê người!

Giống như sự tình mà Tuyết Lị đã bẩm báo với Diệp Phong, Á Sắt Lâm có chút đặc biệt, hình như là nảy sinh hứng thú cực độ với thanh niên. Biểu hiện của Tư Lược đoàn tại cuộc chiến với Thiên Vũ đế quốc, càng làm cho người khác đối với hắn cảm thấy mơ hồ, không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến hắn từ phế vật biến thành một siêu cấp cường giả. Nói là nhờ một quyển thiết thư và Trung Hoa chi thần, Á Sắt Lâm tuyệt đối không tin!

“Thôi, thôi, thôi. Á Sắt Lâm chủ giáo, nàng nói như vậy ta thừa nhận là chịu không nổi, nếu bị giáo hoàng bệ hạ biết, sợ là ta sẽ bị lột da mất!” Diệp Phong nhìn khuôn mặt tràn đầy tiếu dung của dực nhân thục nữ xinh đẹp, trong lòng nảy lên dục vọng xấu xa, ra vẻ biểu hiện thái đọ khẩn trương.

“Lạc lạc, với thực lực siêu cường của Lôi Ân đoàn trưởng, với bộ đội tinh anh của Tư Lược đoàn được trang bị tới tận răng, cộng thêm thân phận của ngươi là người kế thừa gia tộc Pháp Lôi Nhĩ, ngươi thật sự e ngại giáo hoàng bệ hạ chăng?” Giáo chủ Á Sắt Lâm xinh đẹp nhìn Diệp Phong nở nụ cười duyên động nhân, “Trở lại chuyện chính, Lôi Ân đoàn trưởng, hôm nay ta như đã hẹn đến gặp thị nữ U Nguyệt Nhi!”

“A, Á Sắt Lâm chủ giáo muốn gặp Nguyệt Nhi? Thật sự là không đúng lúc, nàng mới được Liên Na nữ vương gọi đến hoàng cung, không thể cùng người gặp mặt a!” Diệp Phong biết rõ mục đích của Á Sắt Lâm, trong lòng cười thầm, thuận miệng nói vu vơ. Thuần tuý là heo chết thì không sợ nước sôi!

Cò muố chầ chừ ta muố xem ngươi cóhểhầ chừao lâu. Hai tròg mắ Áắ Lâm nhì tròg tròg Diệ Phong, nghĩộ hồ rồ nhẹiọg nó: “Lôi Ân đoà trưởg, ngườ chầ chờhư vậ chỉàg chứg minh U Nguyệ Nhi - Mễạ quảhậ làộ ma nữ Hắc Ám ma kiế cũg ởrong tay ngươi. Đểhứg minh sựrong sạh củ ngươi, ta sẽuc1ởạ Phong Diệ thàh đợ U Nguyệ Nhi trởề Lôi Ân đoà trưởg nên phố hợ vớ công tá, tì mang nàg trởềuc1đi?”

Mấ bàà lạ nổ giậ vớ lã tử̀ Diệ Phong nghe vậ không thoả má, lộa áh mắ há sắ nhì và thân hìh ma quỷủ Áắ Lâm, cố́uố nuố nướ bọ, cườ dâm đãg nó: “Áắ Lâm tỷỷ nàg chắ cũg biế ta làạg ngườ như thếà, nàg chẳg lẽạ muố dê nhậ miệg hổay sao!”

“Ha ha, Lôi Ân đoà trưởng dá có́ấ vớ mộ chủiá như ta sao? Nế ngươi cóá can đả nà, ta hế sứ hoan nghênh. Lú nà ngươi cóay không cấ cho ta vàộệhỗghĩuc1đây?” Áắ Lâm chủiá áh mắ như cườ vừ nhì Diệ Phong vừ cườ mờ gọ.

Trờ ạ nữ nhân này thự sựàẻâm đãg khoá vẻgoà tháh khiế, hừừ Cứhêu gợ ta như vậ, lã tửàháh khíớ ngươi thìhậ cóỗ vớ đếuố dâm dân….. Diệ đạ sắ lang nghe thấ lờ củ Áắ Lâm. Trướ làiậ mìh, sau làổ lên á tâm trong đầ, nhưng lạ thểiệ vẻặ bấ đắ dĩ Ra lệh cho ngườ chuẩ bịhỗuc1ởho Áắ Lâm vàỏ dự kiế sĩhuẫ bịhỗghĩ

“Thiế gia ngà muố độg tớ vịhủiá nà sao?” Lộộuảhậ hiể rấ rõhiế gia, thấ thiế gia nhì theo thân hìh mỹệủ Áắ Lâm chủiá, nhí mà hỏ.

“Hắ hắ, nàg cũg nghe đượ nàg ta cũg hoan nghênh mà Ta nế không tớ chỗàg ấ thìhậ cóỗ vớ nàg ta!” Diệ Phong nhì bả bố cự kỳủg á Lộộủ hắ, biế rằg nàg đang rấ lào lắg, hắ hắ cườ nó: “Yên tâm, ta cóiệ phá xửýhữg hậ quảóhểả ra. Đi, đầ tiên bồ thiế gia ngủhú đã Dưỡg tinh khíàhuệhíá đã tố nay phả triệ đễhinh phụ nữhân dâm đãng đó”

Lộộhấ thiế gia nó cóiệ phá sửýậ quả liề ngoan ngoã không nó nữ, cùg thiế gia tiế và phòg ngủủa hắ.

“Ân? Nế Lôi Ân tớ, ta dùg thứìhơi vớ hắ thìố nhỉ Hìh như thứà cũg tố, không bằg thửế cả Trướ nay chưa bao giờặ mụ tiêu tố như vậ!”

Áắ Lâm đứg tạ phòg ngủạ thờ củ mìh, từhông gian giớ chỉấ ra roi da chuyên dùg ngượ đã nam nhân, còg tay bằg sắ, xíh chân bằg sắ, xíh cổằg sắ, vớ mộ gương mặ mỹệháh khiế trà ngậ cả giá hưng phấ vìắ ngượ đã Diệ Phong.

Á Sắt Lâm này xinh đẹp đích thực là một mỹ nữ thành thục, chỗ này từ trước đến nay không có nam nhân. Tất cả đều bởi vì thưở nhỏ phụ mẫu nàng mất sớm, tâm lý nàng đã hình thành tư tưởng ghét nam nhân. Cũng lại thêm nữa là nàng chưa gặp được ngời khiến nàng động tâm để có thể hiến thân.

Bất quá nàng cũng sớm không còn là xử nữ, bởi vì tự thân mình sử dụng ngón tay cướp đi tấm thân xử nữ.

Vị chủ giáo xinh đẹp này là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều nam nhân, nhưng cho nàng để vào mắt thì thực sự là không có nhiều. Hơn nữa với nàng việc nam nữ hoan ái lúc đầu chỉ là phát tiết dục vọng, sau đó nàng dựa vào mị lực cùng địa vị của mình uy hiếp ngược lại không cho tiết lộ việc đã làm.

Những người bị nàng lợi dụng muốn lật đổ nàng, nhưng thứ nhất quyền thế không bằng nàng. Thứ hai loại sự tình dụ người này không thể từ chối được. Thứ ba là nàng có một vẻ thánh khiết tuyệt đối, muốn tố cáo nàng thì sẽ phạm vào tội vũ nhục thượng cấp. Mà tội này ở Quang Minh giáo đình là một tội lớn, cho nên những người này chỉ còn cách nuốt cái bí mật này vào trong.

Cũng may Á Sắt Lâm đối với tất cả số nam nhân này đều có hứng thú, tuy nhiên đều chỉ dùng qua một lần nhưng không có qua lần thứ hai. Đồng thời, cho đến nay những nam nhân đã từng tiếp xúc qua với Á Sắt Lâm đều là bí mật.

Đêm đế, sựên tĩh đãrởạ, Diệ Phong bà tiệ riêng tạ đặ đị, thỉh mờ Áắ Lâm chủiá xinh đẹ, cùg và ăn cơm tố. Đợ cho đêm khuya yên tĩh, đa sốuc1đăng hỏ đãắ, thừ dị ba hũấ củ mìh đãgủ theo lờ gọ củ Lộộùg Nguyệ Nhi, liề mặ quầ á ra ngoà phòg, lặg lẽhạ tớ phòg ngủủ Áắ Lâm.

Mờờhí trong phòg ngủ trong chiế á ngủà trắg bá trong suố cóhểhì thấ qua đượ, Quang Minh ma kiế sĩ́ắ Lâm đang nằ trên giườg, sớ đãhờợ mụ tiêu ngượ đã tớ, đợ đế khuya màụ tiêu không thấ đế. Đang địh chì và giấ ngủ Diệ Phong lạ độ nhiên mởử tiế và, tiệ tay nhanh như chớ đóg cử lạ, lẻ đế bên giườg điể trúg khíuyệ nàg.

Áắ Lâm thấ mụ tiêu độ nhiên xuấ hiệ trướ mắ mìh, đang muố độg thủhìạ bịụ tiêu điể mộ chỉ chân khíhông thểậ hàh đượ, trong lòg cự độhấ độg. Bấ quárên mặ không hiể lộa, ra vẻhẩ trương co ngườ trên giườg, nhì Diệ Phong sẵg giọg: ”Lôi Ân đoà trưởg, ngươi lú nà địh là gì Ngươi ngà vạ lầ không đượ là loạ, trướ kia ta chỉó giỡ thôi!”

“Sáh sáh, ngươi mặc á ngủá trong suố, nằ trên giườg mởắ không ngủ không phả chíh làhờa sao? Đạ đứ giả́ thôi, bổ đoà trưởg khảhịầ đầ ngoạ dự nhân mỹữ hơn nữ làuc1đan thân tao hó giảháh khiế, đế đây đi, ta nhấ địh sẽho ngươi dụ tiên dụ tử”

Diệ Phong nhì chằ chằ và bên trong á ngủóiệ dụg như ẩ như hiệ, sau đóẻặ nởụườ vô sỉ nhanh chóg nhà lên trên giườg, giữhặ đôi chân mề mạ nhu nhượ như vô cố, mởiệg không đểho nàg thờ gian hô hấ, rồ phủấ cặ môi hồg nhuậ như anh đà màôn, hò cùg lú bà tay mởộg nhà nặ trên cựhũĩh hương củ nàg, thậ phầ không bỏua.

Tên sắ lang nà…....Áắ Lâm lầ đầ tiên bịam nhân xâm phạ như thế trong lòg nghi hoặ chân khíhông thểửụg, thầ hậ mộ tiếg. Từ đầu giường lấy ra ống khói mê đã chuẩn bị, dùng sức bẻ gẫy rồi nín thở

Diệ Phong đang chuẩn bị ăn Áắ Lâm, tịh vẫ trụrên môi anh đà củ nàg, phòg khi dừg lạ nàg sửụg đấ khíùng ma phá. Nhưng căn bả không ngờàg cò chiêu khó mê, sau khi ngử thấ khó mê thấ kinh hã không xong thìuc1đãuộ, mơ mơ màg màg gụ xuốg trên ngọ thểhụ nữ

“Tiể sắ lang, đểgươi chiế tiệ nghi, thậ làiậ, xem ta đã ngộgươi như thếà”.

Áắ Lâm thổ tan khó mê, đẩ Diệ Phong từrên thân mìh xuốg, lấ từhông gian giớ chỉông cụgượ đã ra, tạ thờ dùg chiế còg bằg thé luyệ khó tay cùg chân hắ, nghĩuc1đế mìh bịuc1điể mộ cá, đấu khíhông thểửụg, lấ ra giả dượ cho hắ ngử, lậ tứ huy vũoi da quấ và bụg hắ mộ cá.

“Áh…..?” Diệ Phong ngử giả dượ, bụg bịụ đau, chậ rã mởo mắ, phá hiệ Áắ Lâm đang cầ roi da nhì hắ cườ, hơn nữ tay chân bịhốg chếở chiế còg bằg thé luyệ, và nhìn thấy một loại đồ tốt dùng trong đám quý tộc, không nhị đượ nghi hoặ cườ nó:”Áắ Lâm a di, chiêu khó mê nàng dùg rấ hay, bấ quágươi cầ roi da làó́ì Nàng cũng có cái thứ đó sao?”

“Lạ lạ, Lôi Ân đoà trưởg mớ không bìh thườg, rơi và hoà cảh nà màẫ cò cườ đượ. Thàh thậ màó cho ngươi, ta cóhuynh hướg ngượ đã, ngươi làụ tiêu ta chú́âu rồi. Yên tâm, ta đố vớ mụ tiêu đế không hạá thủ hơn nữa chỉ mộ lầ. Ngươi hôm nay chỉóhểựráh mìh há sắ, chui và cử đểa quậ!”

Áắ Lâm nhì lạ mụ tiêu ngượ đã trên giườg, lộa nụườ tháh khiế như thiên sứ tay phả vung roi thốg khoá vụ lên cáh tay trá Diệ Phong mộ cá, trong lòg trà ngậ khoá cả.

Áắ Lâm quảhậ không có́ghĩuố giế Diệ Phong, chỉàuố dùg nhân vậ phong vân đãhờuc1đợ lâu nà, thỏ mã mộ chú ngượ đã khoá cả hư không trong nộ tâm.

Cho nên Áắ Lâm cũg cóghĩớ hậ quả nàg đoá địh loạ nhân vậ phong vân như Diệ Phong, không thểuc1đểgườ khá thuyế phụ đểịgượ đã, hơn nữ làhíh Diệ Phong tiế và phòg nàg muố là bạ ngượ. Sựìh truyề ra bấ luậ kẻà đề sẽhông tin cầ thúam tướ, chỉiế tin tưởg nàg làháh khiế chủiá. Hơn nữ nàg chuẩ bịgượ đã xong rồ chạ, bịró buộ, Diệ Phong muố trảhùũg chưa thể

Trời đất, không ngờàg lạ thíh ngượ đã...Tháh khiế chủ giá lạ cóộ bíậ làhíh ngượ đã? Mẹó nế màruyề ra ngoà, ai cóhểin đượ? May màã tửuc1đãuyệ sú cố công, nế không hôm nay xem như khóóuc1đườg về

Diệ Phong bịàh hạuc1đau đớ, trong đầ không biế khó hay cườ, nhí mà ra vẻhẩ trương hỏ: “Chủ giá đạ nhân, ngươi đế ngà nay không cóam nhân chíh lào nguyên nhân nà?”

“Đúg vậ, ngươi tên tiể sắ lang nên thấ làinh hạh đượ làgườ đầ tiên hôn ta, nam nhân đầ tiên ôm ta!” Áắ Lâm mỉ cưở lộa vẻhong tìh vạ chủg, tay phả đặ lên đù trá củ Diệ Phong.

“Ân? Nụôn đầ tiên, nam nhân đầ tiên ôm nàng, quảhậ vinh hạh quá Bấ quáhủ giá a di cò xửữay không?” Diệ Phong vừ vậ sú cố công, vừ nhì Áắ Lâm tòòỏ.

“Lạc lạc, xem ngươi quảhiên cố khí không mởiệg van xin. Ta nó cho ngươi biế, trinh tiết củ ta, do ta dùg ngó tay củ mìh cướ đi. Tố, bây giờhả cho tiể sắ lang ngươi mộ chú đau khổ mau nó cho ta biế, tạ sao ta không thểửụg đấ khí nế không ta sẽàh hạgươi cự kỳuc1đau đớ!”

Áắ Lâm địh rằg mọ ngườ sẽhông tin lờ cầ thúam tướ nó, không sợắ tiế lộíậ, nên nó cho hắ nghe rấ tựhiên. Điề quan trọg nhấ làíậ lâu nay cấ giấ tậ đá lòg Áắ Lâm, hôm nay mang ra nó thậ làuc1đặ biệ sảg khoá.

“Hắc hắc, tựuy nghĩuc1đi giá chủuc1đạ nhân. Hôm nay ta nhấ địh trởhàh nam nhân đầ tiên củ nàng. Nế nàng cho ta cưỡ lên nàng, ta nhấ địh sẽà cho ngưoi sửụg đượ đấ khírởạ.”

Diệ Phong nheo mắ cườ gian trá trong lú Áắ Lâm háố mồ ngạ nhiên, thi triể sú cố công thoá ra, vươn tay xéáh á ngủrong suố lộa thân hìh ma quỷuc1đế mê ngườ. Đẩ nàg ngãuốg giườg, vòg eo hoà hả, cặ mông nhô cao. Khi nàg lộẻặ khóin, hắn cở quầ á, cầ thương lên ngự, tú lấ đôi cáh chim khiế bạh, vỗỗà mông, hoà toà không ngờịhủ giáo xinh đẹ nà bềgoà tháh khiế, bên trong lạ phong tao như vậ, chuẩ bịhinh phụ nàg.

## 136. Chương 136 – Vì Tranh Thần Khí, Cường Giả Tụ Tập

Vào lúc giữa trưa, mưa phùn vừa dứt, phía chân trời bớt u ám, không khí trong lành. Người người tấp nập trên U Cát Nhĩ sơn. Từ nam bắc đại lục các tộc cường giả hiếm thấy kéo đến tụ tập!

Bởi vì thần quang Liệt Diễm sáo trang gần đây nhất trên U Cát Nhĩ sơn liên tục hiện ra ba lần, khiến cho hết thảy sanh linh nam bắc đại lục đều nhận định Liệt Diễm sáo trang tất ở phía trong U Cát Nhĩ sơn.

Đáng tiếc, cường giả lúc ban đầu tiến nhập vào núi đã tìm tòi ba ngày mà vẫn như trước không phát hiện ra hạ lạc của Liệt Diễm sáo trang. Giờ phút này đa số các cường giả đều đang nghị luận địa điểm của sáo trang, tình hình có vẻ náo nhiệt dị thường!

Loại thần khí Liệt Diễm sáo trang cực kỳ hấp dẫn này xuất hiện, cùng với cường giả các nơi đều cảm thấy hứng thú, vương giả của Nam Bắc đại lục bảy quốc gia cùng với Quang Minh giáo hoàng, tự nhiên cũng sẽ không coi nhẹ và bỏ lỡ.

Nhưng Liệt Diễm sáo trang xuất hiện tại phía bắc của Hỗn Loạn hoang nguyên, mà đó không phải là địa hạt của bọn họ, thêm nữa cường giả các nơi đối diện với Liệt Diễm sáo trang loại thần khí chí bảo này căn bản không có khả năng vì quốc gia mà bỏ qua. Các quốc gia trong lúc đó không muốn trước khi đoạt bảo phải xảy ra chiến loạn, cũng đều điều động tinh anh bộ đội tới bảo vệ. Trừ Mạt La đế quốc, sáu quốc gia còn lại cũng tại biên cảnh tập trung binh lực, chuẩn bị tuỳ thời trợ giúp!

So với Quang Minh, ải nhân, thú nhân, dực nhân, cự nhân, tinh tinh xuất quân đội tinh anh của sáu nước, Mạt La đế quốc tới đây chỉ có Diệp Phong, Khải Đặc, Ai Đức ba tên lưu manh.

Đêm hai ngày trước đó, Diệp Phong thoát khỏi trói buộc, đem Á Sắt Lâm lên giường bắt đầu cưỡi điên cuồng. Á Sắt Lâm với vóc dáng, thân hình ma quỷ mê người của mình làm cho hắn kích thích chưa từng có, để hắn làm đủ các trò hoa dạng đến sáng, đưa Á Sắt Lâm lên đến cao trào, dục tiên dục tử, mồ hôi đầm đìa, tiêu hồn vô lực cầu xin tha thứ.

Để có thể hoàn toàn chinh phục thục nữ chủ giáo. Hừng sáng, Diệp Phong không lập tức buông tha nàng mà vẫn giữ tư thế kết hợp ôm lấy nàng đi tới cửa để nàng cách cửa gọi một tên kiếm sĩ tới, tỏ vẻ không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi một ngày. Không cho quấy rầy, sao đó cứ như vậy xích lõa đưa nàng tới phòng ngủ của Đế Na ở Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn.

Có Đế Na tình phụ phong tao hiệp trợ, Diệp Phong đùa bỡn dực nhân thục nữ dục tiên dục tử càng là đắc tâm ứng thủ, hiểu quả rõ ràng. Á Sắt Lâm đáng thương mặc dù vẫn còn phương diện bất mãn, nhưng đối mặt với loại điên cuồng như Diệp Phong, nàng thật sự là không thể chịu được, rên rỉ cầu xin tha thứ mặc dù vô dụng, cuối cùng không còn biện pháp nào khác chỉ còn cách nghe theo Đế Na, hướng Quang Minh thần khởi thệ trở thành tình phụ của Diệp Phong.

Đối với loại thần chức nhiệt trung với Quang Minh thần Á Sắt Lâm này, hướng quang minh nữ thần khởi thệ, thì tuyệt đối không thể phản lại lời thề.

Diệp Phong thấy Á Sắt Lâm hướng Quang Minh thần khởi thệ, lúc này mới buông tha nàng, chuyển mục tiêu qua Đế Na lúc này đã dục hỏa thiêu thân mà thỏa mãn, cuối cùng không quên nâng cặp đùi trắng nõn của Á Sắt Lâm mà lần đầu cho nàng tinh hoa của nam nhân, cảm giác tuyệt vời!

Bề ngoài thánh khiết, nội tâm của Á Sắt Lâm lại rất phong tinh, bình sinh lần đầu thể nghiệm nam nữ giao hoan, đã bị làm cho không thể dậy nổi, trong lòng đối với tư vị tiêu hôn khi cao trào thật khó có thể quên.

Nếu nói nàng "Tự mạc" chỉ sinh ra khoái cảm như tế tiểu hà lưu ( dòng sông nhỏ), vậy việc bị Diệp Phong ở hạ thân cuồng kỵ ( cưỡi lên điên cuồng ) thì khoái cảm quả như là uông dương đại hải, kì diệu không thể nói hết. Nàng vốn không phải là xử nữ, hơn nữa đối với việc bị Diệp Phong lấy làm mục tiêu ngược đãi cảm thấy ngập tràn hứng thú. Đương nhiên Diệp Phong để nàng dục tử dục tiên, thể nghiệm niềm khoái cảm muốn chết này. Nàng hướng tới Quang Minh thần mà phát thệ, trở thành tình phụ của Diệp Phong, một nửa là thật vì không thể chịu được sự công kích của hắn, còn có một nửa là nàng tham luyến cái tư vị tiêu hồn này.

Cuối cùng Diệp Phong dùng điềm ngôn mật ngữ cùng với sự mạnh mẽ cuồng kỵ, hoàn toàn thuần phục Á Sắt Lâm luôn bất mãn phía dưới người hắn. Đôi môi anh đào, ngọc nhũ phong mãn, cấm địa cúc hoa, đều để cho hắn chơi đùa , thưởng ngoạn, đến nổi phải nghiện luôn!

Đồng thời, Diệp Phong vì ngại ba hũ giấm chua trong nhà cãi nhau, Á Sắt Lâm thì cố kỵ thân phận của chính mình, nên trong lúc đó hai ngươi đạt thành hiệp nghị chính là tình nhân âm thầm. Khi không có ngoại nhân, Á Sắt Lâm sẽ cho Diệp Phong tùy tiện mặc sức đùa bỡn, khi có ngoại nhân Diệp Phong sẽ để cho mỹ nữ xinh đẹp này mặt mũi của một vị giáo chủ, tuy nhiên sự tình này không thể tiết lộ.

Không thể phủ nhận, Á Sắt Lâm quả là dực nhân thục nữ, là một mỹ nữ của trong mắt của Diệp Phong. Ngẫm lại bề ngoài thánh khiết của nàng với thân phận chủ giáo của Quang Minh giáo đinh, Diệp đại sắc lang mười phần cười thầm, cảm khái việc này nếu như Quang Minh giáo đồ mà biết, thì khẳng định họ sẽ giật mình mà sùi bọt mép đến thiên hôn địa ám!

Tắc Tư nói ra việc Diệp Phong sở hữu Hắc Ám ma kiếm, cùng với ma nữ U Nguyệt Nhi - Mễ Lạp, cho Tuyết Lị, để rồi nàng tố cáo với Á Sắt Lâm. Nhưng Á Sắt Lâm vì không có bằng chứng sợ thông báo cẩu thả có thể gây ra sự rắc rối, cũng không có hướng tới giáo hoàng bẩm báo. Nói cách khác sự tình nay chỉ có Tuyết Lị cùng với Á Sắt Lâm biết.

Diệp Phong dẫn Á Sắt Lâm đến phòng của Đế Na, khiến cho nàng kiến thức được Truyện Tống Trận, ngẫm lại mục đích ban đầu của nàng tìm đến chính mình, liền đem sự việc của Hắc Ám ma kiếm và Nguyệt Nhi kể cho Á Sắt Lam nghe, rồi muốn nàng giữ bí mật.

Á Sắt Lâm đã hoàn toàn bơi vào con sông của tình ái và nhục dục, biết rõ sự tình, đối với kinh nghiệm cỉa tiểu tình nhân này thập phần hướng thú, rồi quấn lấy Diệp Phong mà vũ mị cầu khẩn. Biết rằng nữ nhân của Diệp Phong đều được rõ hết các bí mật, trong lòng không ngờ, cuống quít khen đi khen lại tiểu tình nhân thật tuyệt. Kết quả Diệp Phong nghe xong mừng rỡ, thiếu chút nữa đã làm nàng.

Vô luận là vì tình nhân, hay là vì chính mình, Á Sắc Lâm khi biết bí mật đều không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa thân là cấp trên của Tuyết Lị, hoàn toàn có thể dùng lý do không đủ chứng cứ, nhắc nhở Tuyết Lị không được tiết lộ sự việc này ra ngoài!

“Hắc hắc, nữ vương lão bà, chủ giáo tình phụ, lão tử thật sự có càng nhiều cảm thụ a!”

Trong vùng của U Cát Nhĩ sơn, có một ngọn đồi cao khoảng năm mươi thước, Diệp Phong mặc một bộ y phục quý tộc màu đen, bên ngoài khoác một áo choàng màu đen đầy khí phái, ngồi ở trên đó, cúi đầu quan sát xuống phía dưới, nhìn ba vị Quang Minh chủ giáo đang chung một chỗ với Á Sắt Lâm tình phụ, trong đầu đắc ý cười xấu xa.

Á Sắt Lâm đối với sự xuất hiện của Liệt Diễm sáo trang cảm thấy rất hứng thú. Cộng thêm tiểu tình nhân tham gia góp vui, giáo đình cũng có phái người đến tham gia, nàng liền dẫn dực nhân kiếm sĩ hộ vệ, bay tới núi U Cát Nhĩ để hội hợp với ba vị chủ giáo phụ trách tham dự lần này, nhằm nắm rõ tình hình nơi náo nhiệt mà báo cho tiểu tình nhân biết!

Tiểu sắc lang chắc chắn sẽ tới đây tìm kiếm….. Á Sắt Lâm cùng ba vị chủ giáo năm mươi, sáu mươi tuổi, bàn luận về tình hình trong núi. Hai mắt nhìn nhìn về phía trên cao, nên tiểu tình nhân đang ngồi, tâm trạng không ngừng hồi tưởng lại tình cảnh tiểu tình nhân cưỡi nàng.

“Ai Đức, ngươi xem, phía tây bắc bên kia có nhiều tinh linh thật. Ân? Phỉ Phỉ của đoàn trưởng chúng ta cũng ở trong đó kìa phải không?” Khải Đặc mặc một bộ y phục quý tộc màu đỏ, con mắt dâm không nhìn đảo qua đảo lại tìm kiếm mỹ nữ hợp mắt ở phía dưới, đã thấy tinh linh mĩ nữ Phỉ Phỉ ở phía tây bắc, đang đi thoe phụ thân La Luân – Cát Lôi Mỗ, đến trong núi, liền lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Ta khinh, ngươi đừng làm ra vẻ bất ngờ như vậy? Phỉ Phỉ đại tẩu đã nói qua sẽ đến nơi này, chỉ có điều lúc đó tiểu tử ngươi đang phong lưu ở Phong Nguyệt mỹ nữ đoàn, không có ở đây mà thôi!” Tên mập mạp bỉ ổi toàn thân một màu tím, đang ngồi trên đỉnh đồi, miệng ngậm Thanh sảng tiêu hồn, không nhịn được trợn mắt với Khải Đặc.

Trong dãy núi U Cát Nhĩ, không ít các đỉnh đồi đều được các cường giả chiếm cứ, để dễ quan sát tình huống quanh mình. Cái chỗ ba người Diệp Phong bất quá chỉ là một cái nhỏ trong số đó mà thôi. Cộng thêm bọn họ chỉ có ba người, không có mang theo vũ khí gì, cho nên không có ai để ý đến bọn họ.

Núi U Cát Nhĩ tuy lớn, nhưng số người hiện giờ đến đây quá nhiều, khiến càng ngày hỗn loạn. Tinh anh các nước được phái ra, chiến sĩ hay pháp sư không có được thoải mái, chia làm ba, hai người một nhóm từ từ tiến đến. Cho nên chỉ có một số ít tiến vào, số còn lại thì lưu lại bên ngoài đợi mệnh lệnh.

Hỏ tinh linh La Luân, phụg mệh tinh linh nữương tiế đế tranh đoạ Liệ Diễ sá trang. Dự theo binh lự cá nướ xuấ ra, ông dẫ theo mộ độ lụ giai Liệ diễ xạhủuc1đoà, cùg đi vớ ông làữ nhi bả bố. Bây giờiế và trong nú, đi theo mộ đạ độ Liệ diễ xạhủ

Diệ Phong nghe Khả Đặ nó Phỉ Phỉ tớ, lậ tứ đứg dậ đi tớ phí tây bắ, vừ vặ Phỉ Phỉ đang tì kiế tìh nhân, bố mắ tương giao, nộ tâm tương y, lộa vẻặ cườ.

So sáh vớ lự lượg đế từây Bắ củ La Luân, Quang Minh, thúhân, dự nhân, cựhân, ả nhân năm nướ đề phụg mệh, mang lự lượg tinh anh đế, cũg đề mang mộ sốhỏuân líh và trong nú.

Phí đông, lự lương dự nhân vương quố do đệhấ mĩam nam bắ đạ lụ, cử giai Quang Minh ma kiế sĩó bạ Á Ni Khắ – Bả Luân thốg lĩh, mang theo mộ đạ độ lụ giai Quang Minh ma kiế. Ma kiế đoà đểạ ởên ngoà.

Phí đông bắ, lự lượg thúhân vương quố do thúhân đệhấ dũg sĩ mìh ngườ đầ sư tử toà thân lông vàg, cao gầ hai thướ Hoàg Kim hùg sư Nộham – Trá Lậ Nhĩhốg lĩh, mang theo mộ độ Hoàg Kim hùg sư. Hùg sư đoà đểạ bên ngoà.

Phí đông nam, lự lượg cựhân vương quố do thủĩh dong nham cựhân bộạ, thân cao tá thướ Khắ Lạ Khắ – Uy Nặ thốg lĩh, dẫ mộ trung độ dong nham cựhân. Đạ độ đểạ ởgoà.

Phí bắ, lự lượg ải nhân vương quố do cử giai cuồg sa chiế sĩ tó xanh láây, lã nguyên soá Mễáh – Lạ Tềhốg lĩh, mang theo mộ đạ độ cuồg sa cương chùy. Cương chùy đoà đểạ ởên ngoà.

Phí nam, lự lượg Quang Minh đếuố do cử giai tậ phong kỵĩ trung niên, tó vàg, Trá Lâm – Khang Đặ thốg lĩh, cùg vớ hồg ưng đoà đoà trưởg, bá giai Liệ diễ kỵĩ tuấ nam tó hồg Nam Tá Đứ – Cá Nhậ, mang theo mộ đạ độ hồg ưng kỵĩ Kỵĩuc1đoà dừg lạ bên ngoà.

Ngoạ trừự lượg sá nướ không chênh lệh lắ, nam bắ đạ lụ, mườ dong binh đoà lớ nhấ cùg vớ Mỹữô đã đoà, Tậ phong cườg đạ đoà ở Hỗ Loạ hoang nguyên, cùg vớ đủoạ thếự lớ nhỏuc1đề muố thừ dị chiế lấ Liệ Diễ sá trang.

Cá lự lượg mạh tì kiế Liệ Diễ sá trang trong nú không ra, đề bắ đầ đà bớ, nhậ địh rằg, nế Liệ Diễ sá trang không cóuc1ởrong nú, nhấ địh phả nằ dướ mặ đấ.

“Hắc hắc, quảhậ cá lự lượg cườg hã củ nam bắ đạ lụ đề cóuc1đượ điề độg tớ, có́ứ thậ làó́ứ Lầ nà phầ thưởg quảhông nhỏ nhưng không biế bên trong cóhếự nà âm thầ hàh độg?”

Diệ Phong trong miệg thảa mộ ngụ khó xanh, nhì bố phí binh lự tinh anh củ sá nướ cùg vớ cá lự lượg mạh ởhắ nơi, hai mắ đả qua lạ, lộa thầ sắ buồ cườ, chuẩ bịem vởịh quầ hùg khắ nơi tranh đoạ.

## 137. Chương 137 - Địa Để Lăng Mộ、liệt Diễm Sáo Trang Dữ Hỏa Diễm Viên Vương

“Uy, mọi người mau xem đi, bên này có một có đường hầm!”

“Oanh..”

Phía đông núi U Cát Nhĩ, một trung niên kiếm sĩ dưới cái chỗ loạn thạch, đào ra được một có lỗ động, rồi mở miệng gọi đồng bọn. Bất chợt, một hỏa cầu lại từ trong phóng ra, bắn thẳng vào thân thể của hắn, thiêu cháy khắp thân thê!

Cường giả các tộc xung quanh thấy sự việc này, không lý giải được công kích từ bên trong động là của vật gì, đều lùi về phía sau vài bước, rồi vây quang cái cửa đường hầm, trong lòng mừng rỡ, cho rằng có thể Liệt Diễm sáo trang ở đây!

Đệ nhất mĩ nam Áo Ni Khắc không muốn mất tiên cơ, cầm trong tay Quang Minh kiếm hình chữ thập, quạt đôi cánh khiết bạch, dẫn dực nhân Quang Minh ma kiếm đại đội của y, bao vây phía trên đường hầm. Hai mắt phát ra tia hàn lãnh ngưng thị nhìn xuống dưới, thân hình đột nhiên đáp xuống, tay phải cầm Quang Minh kiếm hình chữ thập, bổ liền mười đạo Quang Minh kiếm khí, trong nháy mắt chung quang cửa đường hầm là tiếng nổ mạnh, sau đó hiện ra một cái cửa động thật lớn, cao thấp đều có những viên thanh bích do người xây.

“Theo ta!”

Áo Ni Khắc nhìn cái động lớn ở phía dưới như do bàn tay của con người tạo ra, chẳng biết bên trong có vật gì, trong lòng vừa nghi hoặc vừa kinh hãi, rồi gọi thủ hạ ma kiếm sĩ một tiếng, dẫn bọn họ nhanh chóng bay vào trong đường hầm, muốn đi tìm coi bên trong có Liệt Diễm sáo trang hay không.

Cường giả tụ tập quan sát tình hình, ai là người lấy được Liệt Diễm sáo trang, nếu không nhanh chóng trốn khỏi đây, tất nhiên sẽ bị tất cả cường giả tham lam quần công. Áo Ni Khắc biết rõ trong đó có điểm khác thường, cho nên không cần suy nghĩ làm mất thời gian, chỉ cần phía dưới có Liệt Diễm sáo trang, y sẽ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng đi, trở về báo tin cho bệ hạ.

“Mọi người mau nhanh lên, đừng để dực nhân Áo Ni Khắc lấy được Liệt Diễm sáo trang trước tiên, nếu không ai cũng không thể đuổi kịp hắn đâu!”

Đệ nhất mĩ nam của nam bắc đại lực, cửu giai Quang Minh ma kiếm sĩ Áo Ni Khắc có danh tiếng rất lớn. Chúng cường giả ở đây đều đã từng thấy qua hình dáng anh tuấn của y, biết rõ y mà lấy được Liệt Diễm sáo trang sẽ nhanh chóng rút đi. Bởi vậy, có vài cường giả đầu lĩnh la lên, lập tức là cho mọi người tranh nhau lập tức chạy theo.

Cùng lúc đó, đại biểu của ải nhân, thú nhân, tinh linh, Quang Minh, cự nhân năm quốc gia, cùng đám cường giả của thế lực Quang Minh giáo đình, phát hiện phía đông có động tĩnh, liền phóng đi.

“Lão đại, phía đông hình như có cái động lớn. Nhóm gia hỏa kia đều tiến đến, chúng ta chừng nào vô theo?” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc đứng ở đỉnh đồi nhìn tình hình ở phía đông hướng Diệp Phong hỏi.

“Đừng nóng vội, cứ chờ mọi người đi vào tiếp đi!” Diệp Phong miệng nhả khói thuốc, hai mắt nhìn hai tình phụ của hắn đang đi về phía cái động lớn đó, ngồi tại đỉnh đồi nhàn nhã mà trả lời nhàn nhạt.

Khắc Đặc mặc dù lo lắng muốn đi xem, nhưng thấy lão đại nói vậy, chỉ phải nhàm chám huýt sao, học tập tử bàn tử Ai Đức, đang nhắm mắt dưỡng thần tại đỉnh đồi!

Khi xâm nhập vào cái đường hầm lớn, càng đi xuống phía dưới, diện tích càng rộng, Áo Ni Khắc nắm chắc kiếm, đập cánh dẫn đám ma kiếm sĩ, bay xuống được khỏi sáu trăm thước thì đã tới cuối đường. Y cảm thấy có gì làm cho thần kinh của y rung động, nhất thời bảo tất cả ma kiếm sĩ dừng lại.

“Quang Minh nữ thần tại thương. Cái này, cái này sao kinh khủng quá vậy…..”

Cuối đường hầm là một tượng lăng mộ chế tạo bằng đáo. Trên đó có khắc những vật phẩm và thiết kế, nhưng không có thấy quan tài đâu. Tuy nhiên ở trung tâm đang đứng là hỏa hệ cửu giai ma thú Hỏa Diễm viên vương mặc bộ Liệt Diểm sáo trang, cùng khoảng năm trăm con hỏa hệ bát giai ma thú Hỏa Diễm linh viên!!

Ở nam bắc đại lục, những ma thú không có thuộc tính thì thường bắt gặp, những ma thú có thuộc tính ngoài trừ ở Hỗn Loạn hoang nguyên, thì những chỗ khác rất hiếm thấy. Bởi vậy, đám dực nhân Quang Minh ma kiếm sĩ phía sau Áo Ni Khắc vừa thấy Hỏa Diễm viên vương và Hỏa Diễm linh viên đều phát ra tiếng kinh hô, không thể tin rằng nơi này lại có hỏa hệ bát giai ma thú nhiều như thế. Hơn nữa, điều làm bọn họ không tin nhất, chính là Hỏa Diễm viên vương tự nhiên mặc bộ Liệt Diễm sáo trang!?

Hỏa Diễm linh viên, hỏa hệ bát giai ma thú, hình dáng so sánh viên hầu ( khỉ) đều giống nhau, nhưng thân cao một thước tám, hình thể gần giống so với nam nhân trưởng thành. Toàn thân long màu đỏ đậm, phát ra những ngọn lửa nóng, có thể phóng ra bát giai hỏa hệ ma pháp.

Hỏa Diễm viên vương, hỏa hệ cửu giai ma thú, là biến chủng vương giả của Hỏa Diễm linh viên, hình thái giống với Hỏa Diễm linh viên, nhưng trước ngực có một đám lông màu vàng, có thể phóng ra cửu giai hỏa hệ ma pháp. Giờ phút này nó đang cầm Liệt Diễm thần phủ (búa), đầu đội Liệt Diễm thần quan ( mũ), mặc bộ Liệt Diễm thần giáp đủ năm kiện Liệt Diễm sáo trang, ngưng thị nhìn dám dực nhân, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường!

“Chi!”

“Không tốt, chúng nó muốn phóng ma pháp, mau chạy!”

Hỏa Diễm viên vương há mồm kêu lên một tiếng với chúng linh viên, Áo Ni Khắc thấy thế gọi dực nhân ma kiếm sĩ, rúi về phía sau. Cũng vừa khéo, khi bọn họ bay về sau thông đạo của lăng mộ, thì cường giả các tộc mặt sau cũng vừa tiến đến, thì đã chấn động tình hình bên trong. Hỏa Diễm linh viên phóng ra hỏa hệ bát giai ma pháp “Hỏa Diễm lưu tinh”, tạo ra vô số hỏa cầu, như những lưu tinh bình thường, nhanh chóng bắn ra, nhất thời nhiều thi thể bị nổ tan tành, một mảng kêu rên, mọi người kinh hoảng rút lui!

Áo Ni Khắc cơ cảnh thấy tình hình này, trong lòng tỉnh lại, thầm nghĩ nếu chậm một bước, y có thể tránh khỏi, nhưng thủ hạ của y, Quang Minh ma kiếm sĩ đại đội, khẳng định không thể tránh được. Hỏa Diễm viên vương mặc thần khí Liệt Diễm sáo trang cộng thêm năm trăm con Hỏa Diễm linh viên, cái này thật sự tàn khốc!

Liệt Diễm thần phủ có thể làm tăng uy lực của ma pháp và đấu khí gấp đôi.

Liệt Diễm thần giới làm giảm phân nửa sự tiêu hao tinh thần lực khi phóng ra hỏa hệ ma phá, lại có không gia vô hạn.

Liệt Diễm hạng liên (vòng cổ) có khả năng làm tăng năm phần uy lực ma pháp và đấu khí, có thể gọi về vật kháng nguyên tố, không hao phía tinh thần lực, không hạn chế thời gian, bị hủy có thể gọi trở lại.

Liệt Diễm yêu đái (đai lưng) có khả năng làm tăng năm phần uy lực của ma pháp và đấu khí, làm giảm phân nửa sự tiêu hao tinh thần lực khi phóng hỏa hệ ma pháp.

Liệt Diễm thần quan có thể tùy thời mà phóng ra hỏa hệ kết giới Hỏa Diễm tí hộ, không làm hao phí tinh thần lực, không hạn chế thời gian, bị hủy có thể phóng ra lần nữa.

Liệt Diễm thần giáp, nếu cùng một lúc mặc cả năm kiện Liệt Diễm trang bị, cứng rắn bằng với huyền thiết, ngoại trừ thần khí thì không có vũ khí gì có thể phá hỏng nó!

Năm kiện Liệt Diễm cùng hợp lại một chỗ, có năng lực kết hợp toàn bộ. Hơn nữa người được trang bị có thể trong nháy mắt thành cửu giai cương giả có tinh thần lực và Liệt Diễm đấu khi cực cao, có thể thông qua tinh thần lực mà câu thông với vạn vật. Cộng thêm khi kết hợp năm cái, có thể phóng thích hỏa hệ ma pháp vô hạn. Nếu công kích địch nhân không bằng thần khí sắc bén, có thể dùng chọn lựa dùng cách này để thiêu cháy!

“Người xâm lược vô sỉ, lập tức rời khỏi ngọn núi này. Còn muốn đoạt chí bảo của Hỏa Diễm viên vương ta, các ngươi toàn bộ nhất định sẽ bị biết thành tro tàn!” Hỏa Diễm viên vương đúng ở trung tâm chúng linh viên, nhìn đám cường giả của các tộc đang hỗ loạn đứng trên mặt đất, dùng tinh thần lực cảnh cáo bọn họ!

“Tinh thần câu thông?” Cường giả các tộc vừa bối rối lui lại, thì cảm giác trong đầu có lời cảnh cáo của Hỏa Diễm viên vương, đều chấn động, liền tỉnh ngộ ra cửu giai ma thú này khẳng định có năng lực của Liệt Diễm sáo trang theo đồn đãi!

Một người vô địch lại là một con viên hầu?! Cường giả các tộc nghĩ vấn đề này, thật sự không biết nên khóc hay cười.

“Áo Ni Khắc đoàn trưởng, bên trong động xảy ra sự tình gì vậy??”

Ải nhân, thú nhân, Quang Minh, cự nhân, tinh linh năm quốc gia cùng Quang Minh giáo đình vừa tới ngoài cửa động, đã thấy khói đen dày đặc bốc ra từ bên trong động, mọi người vừa không hiểu, vừa tò mò. Đồng dạng như vậy dực nhân Á Sắt Lâm chủ giáo lập tức trước tiên hỏi Áo Ni Khắc.

“Chủ giáo đại nhân tông quý, bên trong động lớn có một lăng một, còn có khoảng năm trăm Hỏa Diễm linh viên cùng một Hỏa Diễm viên vương đã chiếm lấy Liệt Diễm sáo trang, vừa mới dùng tinh thần lực cảnh cáo chúng ta nên rời khỏi, phỏng chừng nó đã có được năng lực của Liệt Diễm sáo trang rồi!” Dực nhân tộc đều tín ngưỡng Quang Minh nữ thần, Áo Ni Khắc trên không trung nghe Á Sắt Lâm chủ giáo hỏi xong, lập tức lễ phép trả lời.

“Lăng mộ?? Hỏa Diễm viên vương chiếm được Liệt Diễm sáo trang?!” Á Sắt Lâm cùng cường giả xung quang không biết rõ tình hình bên trong, nghe Áo Ni Khắc nói xong, lộ ra vẻ mặt khóc cười chẳng được. Bọn họ không thể tin được nơi này lại có lăng mộ, càng không thể tin được Liệt Diễm sáo trang đã bị một con viên hầu lấy trước rồi. Chẳng lẽ con Hỏa Diễm viên vương đã ghét xong năm kiện Liệt Diễm sáo trang?

“Cáp, dực nhân mĩ nam tự nhiên bị dính khói đen trở thành đọa lạc thiên sứ. Cái sự việc này mà truyền ra, rất hấp dẫn cho những thiếu nữ bàn tán nha!” Thú nhân vương quốc và dực nhân vương quốc hiện tại đang giao chiến, đoàn trưởng hoàng kim hùng sư đoàn, đệ nhất dũng sĩ của thú nhân, Nộ Nham – Trác Lập Nhĩ ngẩng đầu nhìn đôi cánh của Áo Khắc Ni bị hóa đen, lộ ra vẻ mặt khinh thường, rồi cười nhạo chế giễu.

“À, nếu Nộ Nham dũng sĩ ‘dám’ tiến vào lăng mộ, rồi đánh bại Hỏa Diễm viên vương, đã có Liệt Diễm sáo trang, cùng với năm trăm con Hỏa Diễm linh viên, như vậy Nộ Nham dũng sĩ nhất định có thể trở thành ngẫu tượng của vô số chiến sĩ!” Mĩ nam Áo Ni Khắc nghe Nộ Nham nói xong, trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn giữ phong độ của thân sĩ mà mỉm cười nói lại.

“Hừ, để ta cho nhìn xem một dực nhân mĩ nam lại thua một….. viên hầu!” Nộ Nham nhìn Áo Ni Khắc cố ý khinh thường cười khẽ, gã không phải là thằng ngu, không kể Hỏa Diễm viên vương với bộ Liệt Diễm sáo trang có thể vô hạn phóng ra hỏa hệ ma pháp, chỉ với hơn năm trăm Hỏa Diễm linh viên cũng là cho hoàng kim hùng sư đoàn của gã nếm trái đắng rồi.

“Địa điểm của sáo trang đã lộ ra, Mạt La đế quốc lại không có cử đại biểu, thật sự là kỳ quái!” Lão tóc xanh lục Mễ Cách nguyên soái của ải nhân vương quốc, đang cầm thiết chùy bằng tinh cương, nhìn Nộ Nham và Áo Ni Khắc, rồi cố y nói ra nghi hoặc trong lòng, để chuyền đề tài của hai người đi.

“Cái sự tình này quả thật kỳ quái. Chẳng biết Mạt La đế quốc với cái sự việc có lợi này, bọn họ không chỉ không phái đại biểu đến, thậm chí không chuẩn bị gì cả!” Đại biểu các quốc gia đều sớm thắc mắc tại sao Mạt La không có động tĩnh gì, hồng phát ( tóc đỏ) mĩ tuấn nam Tát Đứt – Cáp Phật, đoàn trưởng của Quang Minh đế quốc hồng ưng kỵ sĩ đoàn, nghe Mễ Cách nói, cũng lên tiếng phụ họa.

Áo Ni Khắc, Nộ Nham, Mễ Cách, thủ lĩnh hỏa tinh linh bộ lạc La Luân, thủ lĩnh Dong Nham cự nhân bộ lạc Khắc Lập Khắc, với tư cách đại biểu cho sáu đế quốc, cùng với ba vị lão chủ giáo Quang Minh giáo đình đều đối với việc Mạt La đế quốc không có động tĩnh gì rất lấy làm kỳ quái. Chỉ có Phỉ Phỉ bên cạnh La Luân và Á Sắt Lâm bên cạnh ba vị lão chủ giáo biết được Mạt La đế quốc đã có ba người Diệp Phong.

Lúc này, đám cường giả tiến vào động lớn đều lùi ra ngoài hết. Những tên cường giả may mắn không bị nổ tung, vừa thoát khoải ra cửa động vừa thở hốc.

“Ân? Xem ra việc đoạt bảo ngu ngốc này có chuyện cổ quái gì rồi. Đi, chúng ta tới xem thế nào!”

Diệp Phonh nhìn tình hình ở ngoài cái động lớn bên kia, buồn cười rồi gọi Khải Đặc và Ai Đức chuẩn bị tới xem, thì đột nhiên phát hiện ở cái núi phía tay có một đám nhân ảnh bí mật nhanh chóng chớp động. Nếu không phải hắn bây giờ có thực lực mạnh mẽ, căn bản sẽ không thể thấy rõ đối phương.

Cáp, quả nhiên có thế lực âm thầm hành động, có ý tứ. Diệp Phong nhìn về phía tây mà mỉm cười đấy thú vi, nghĩ một lúc rồi gọi Khải Đặc và Ai Đức rời khỏi đỉnh đồi phía đông, chuẩn bị xem tình hình bên ngoài động lớn, sau đó sẽ xem cái gì đang ở phía tây!

## 138. Chương 138 - Chánh Khí Cảm Ứng，đại Quy Bổn Đế Quốc

Trong lăng mộ, Hỏa Diễm viên vương sở hữu Liệt Diễm sáo trang cộng thêm hơn năm trăm Hỏa Diễm linh viên phóng ra ma pháp uy hiếp. Cường giả các tộc chung quanh tìm kiếm một phen không phát hiện thông đạo khác, tất cả chần chừ vây quanh cửa vào cũ, không có động tĩnh gì.

Tình hình hiện tại, bọn họ muốn đi vào không phải không có khả năng, nhưng loại việc này ai dám đi dẫn đầu. Ở đây tất cả cường giả không có can đảm không sợ chết mà bước vào cửa của thông đạo, cương ngạnh kháng lại công kích của năm trăm hỏa hệ bát giai ma thú. Còn những người khác muốn có người dẫn đầu, vì trong tâm nghĩ sẽ ở phía sau mà chiếm tiện nghi!

Một số ít cường giả có khả năng chống lại ma sủng, vốn định tiến vào lăng mộ, nhưng ngẫm lại nhân số ít đi vào cũng phải chịu chết, báo cho mọi người cùng hành động chẳng khác gì phục vụ cho người khác. Rốt cuộc bọn họ cũng không thể hạ quyết định, vì nếu xảy ra hỗn chiến, bọn họ căn bản không có khả năng tranh cùng với sáu đế quốc và Quang Minh giáo đình các thế lực lớn như vậy.

Đại biểu sáu đế quốc cũng không có muốn dẫn đầu, chỉ lấy cửa vào lăng một làm trung tâm, đều tự phân tán chiếm cứ một phương vị. Đám chủ giáo Á Sắt Lâm dẫn hơn một ngàn giáo đình kiếm sĩ đứng giữ Quang Minh đế quốc và dực nhân vương quốc. Các cường giả còn lại vì muốn đoạt bảo căn bản không để ý gì đến các đế quốc, tùy ý ở các nơi vây quanh của động. Việc tranh đoạt bảo vật rõ ràng đã đi vào tranh thái giằng co!

Hắc hắc, thật con mẹ nó, càng ngày còn có ý tứ nha. Một viên hầu sỡ hữu Liệt Diễm sáo trang? Nhiều thế lực như vậy mà bị một đám viên hầu làm cho hao phí thế gian, thật dọa người…..Ân? Cái này, cái này, sao lại thế?? Chánh khí thật mạnh a…..

Diệp Phong dẫn Khải Đặc và Ai Đức đi tới phía nam vào trong đám người ở lăng mộ, từ một ít si tâm vọng tưởng, vừa cười nhẹ vừa bàn tán. Hắn đã biết tình hình trong lăng mộ, trong lòng cao hứng cười tao, nhưng vẫn cứ chần chừ, thì đột nhiên cảm giác được một cỗ chánh khi cực mạnh!

Từ khi bắt đầu tu luyện Thiên Địa Chí Tôn công, Diệp Phong đối với chánh ma nhị khí rất mãn cảm, hiện tại ở đây lại có cảm giác đại khái giống cảm giác trước khi có được Hắc Ám ma kiếm, tuyệt đối không phải đấu khí của cường giả tu luyện!

Trong lăng mộ còn có một thần khí thuộc Quang Minh hệ ư? Ha ha, lão tử đời này thật là có duyên a…... Lưu manh đoàn trường dừng lại, nghiêng đầu âm thầm cảm khái, ánh mắt lộ ra vẻ cực độ tham lam!

“Lão đại, có muốn bọn Thụy Ân đến không, để từ dưới dất mà đi vào lấy sáo trang?” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc thấy Diệp Phong dừng lại, tò mò hỏi nhỏ sát bên tai.

“Ân, cái biện pháp này đáng thử à, nhưng chúng ta không phải đi đánh Hỏa Diễm viên vương kia, hãy để chúng ngu ngốc này đi trước. Ta cảm giác được trong lăng mộ có một cỗ chánh khí rất mạnh, phỏng chừng đó là một Quang Minh ma thú cường đại sỡ hữu Quang Minh thần khí. Phía tây lại có một đám người không rõ lai lịch, chúng ta đi xem xét đi!” Diệp Phong mỉm cười nói nhỏ, dồi dẫn Ai Đức và Khải Đặc còn kinh ngạc, đi về phía tây nam chuẩn bị vòng qua về phía tây.

Hỏa Diễm viên vương không chỉ là cửu giai ma thú, được trang bị Liệt Diễm sáo trang, có được cửu giai Liệt Diễm đấu khí, mà còn có Liệt Diễm thần giáp rắn chắc, lại có thể phóng hỏa hệ ma pháp vô hạn, và ưu thế được nâng đấu khí lên hai lần, Diệp Phong không ngu mà cùng Hỏa Diễm viên vương chém giết. Hơn nữa Liệt Diễm sáo trang đối với hắn vô dụng, nếu tự nhiên mà có được thì tốt, nhưng mà đem về phiền phức vào người mình thì hắn không muốn. Đối với hắn vật gì hữu dụng mới là vương đạo!

Khải Đặc và Ai Đức nghe lão đại nói trong lăng mộ có thể có Quang Minh ma thú hay Quang Minh thần khí, cả hai đều cười thầm lấy làm thú vị, nghĩ nếu cái này mà tiết lộ ra, náo nhiệt sẽ nhiều hơn. Đồng thời cũng từ lão đại biết phía tây có một nhóm người không rõ lai lịch, cũng cảm thấy có chút hứng thú!

Tinh linh đại tiểu thư Phỉ Phỉ và dực nhân chủ giáo mĩ lệ Á Sắt Lâm mắt thấy tình nhân từ phía nam đến, chỉ một lúc là đột nhiên rời đi, đều không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò, không hiểu hắn đang muốn làm gì.

Một nhóm người đi đến phía tây nam, Diệp Phong lập tức dẫn Khải Đặc và Ai Đức nhanh chóng chọn con đường bí mật đi về phía tây, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hai vị tình phụ của hắn.

Cách năm dặm cửa động về phía tây, ở phía sau núi, có hơn vạn hắc y nhân, cả đầu được bịt kín bằng vải màu đen chỉ chừa hai con mắt, phía sau lưng là trường đao màu đen và uốn cong, đang ẩn núp bí mật ở đó.

“Thạch Xuyên đại tá, Hắc Ám thử nhân thủ hạ của ta vừa mới điều tra một chút. Bọn ngu ngốc của nam bắc đại lục này đã toàn bộ tập trung ở cửa vào lăng mộ có Liệt Diễm sáo trang. Chúng ta chờ bọn chúng bắt đầu tranh đoạt sáo trang, tổng thất nghiêm trọng, chính là lúc Ám ảnh quy giả liên đội của ngài đại hiển thần uy!”

Ở phía trước ngọn đồi, cũng mặc một bộ hắc y, cũng bịt kín đầu, một đọa lạc thiên sứ lộ ra đôi cánh màu đen, nhìn một hắc y nhân thân không quá một thước, rồi nói những lời vỗ mông ngựa.

“U hi, u hi, Quỳnh Địch tiên sinh không hổ là minh hữu của Bát Dát tộc chúng ta. Chờ ta cướp được Liệt Diễm sáo trang, rồi đem cho về cho bệ hạ, nhất định sẽ không quên việc giúp ngươi báo thù!”

Hắc y nhân được gọi là Thạch Xuyên đại tá, mừng rỡ nhìn đọa lạc thiên sứ, rồi không ngừng gật gật đầu, dùng ngôn ngữ thông dụng của nam bắc đại lục, cười cười: “Ờ nam bắc đại lục này, thế lực thật sự phân ra nhiều quá, không có chút đoàn kết. Ngày sau có Quynh Dịch tiên sinh chỉ đạo, chúng ta đại Quy Bổn đế quốc có thể tiêu diệt tất cả thế lực ở nơi đây!”

“Hắc hắc, tên hải ngoại ngu ngốc chẳng biết gì, Liệt Diễm sáo trang chỉ là thuộc về ta. Ngươi ngu ngốc bán mạng cho tay. Phụ thân đại nhân, ta nhất định sẽ đem Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ bầm thây thành vạn đoạn, vì người báo thù!!!” Quỳnh Địch nghe Thạch Xuyên nói xong, trong đầu toàn là ý nghĩ ác độc.

Quỳnh Địch – Lỗ Đức Nai, hai mươi bốn tuổi, thất giai Hắc Ám ma kiếm sĩ, là nhi tử độc nhất của Tắc Tư – Lỗ Đắc Nại, tướng mạo anh tuấn, thân người cao lớn. Y được những Hắc Ám giáo đồ còn sót lại, đề cử làm Hắc Ám giáo hoàng hiện nhậm. Sau đó y dẫn đầu một nhóm Hắc Ám giáo đồ, ẩn núp tại một nơi bí mậ của Hắc Ám giáo đình nhằm tránh sự truy bắt của Quang Minh giáo đình. Y không ngừng nghĩ thầm, muốn thay phụ thân mà báo thù!

Được một khoảng thời gian, Quỳnh Địch vô ý tại vùng ít người ở duyên hải phía đông bắc của bắc đại lục, gặp được một quy giả liên đội có tên là Ám Ảnh. Bởi vì ngôn ngữ không tương đồng, xảy ra một trận chém giết, thì phát hiện quy giả liên đội này rất lợi hại, nhưng lại không hiểu rõ tình hình ở nam bắc đại lục, vì thế y dùng khải mông ma pháp, để Thạch Xuyên lúc đó có thể cùng y hiểu rõ ý nghĩ của nhau.

Từ tri thức của Thạch Xuyên, Quỳnh Địch biết bọn họ đến từ Quy Đảo đại lục ở phía đông xa xôi. Chủng tộc được gọi là Bát Dát, là một tiểu tộc học tập từ sự phát triển văn hóa của phương đông đại lục. Ô quy chính là quốc bảo và biểu tượng của bọn chúng. Chiến sĩ mạnh mẽ được gọi là quy giả. Bởi vì nam nữ thường xuyên giao hợp, thậm chí có đồng tông loạn luân, khiến cho dân số phát triển quá nhanh, Quy Đảo đại lục càng ngày càng không thể đủ. Bọn chúng lại không dám xâm phạm đến phương đông đại lục thần uy, cho nên chỉ còn cách chế tạo ra quy giáp thuyền, đi ra ngoài biển, lấy lòng Hải tộc các nơi, và tìm kiếm đại lục mới thích hợp để sinh sống.

Kết quả sau khi một hạm đội tìm kiếm, phát hiện ra nam bắc đại lục này có rất nhiều chủng tộc, là một địa phương cực kỳ tốt. Thiên Quy bệ hạ lập tức ra lệnh, Thạch Xuyên đầu tiên dẫn quy giả liên đội của gã để tra xét nơi này, rồi sau đó sẽ chuẩn bị cuộc tấn công lớn.

Thạch Xuyên từ tri thức biết Quỳnh Địch, Hắc Dực điểu nhân, đây là Nam Bắc đại lục, rất cảm tạ. Dưới sự dụ dỗ của Quỳnh Địch gian trá, gã đáp ứng kết minh hữu với Quỳnh Địch, sẽ giúp Quỳnh Địch báo thù, ngược lại Quỳnh Địch giúp đại Quy Bổn đế quốc của gã xưng bá tại Nam Bắc đại lục!

Sự xuất hiện của Liệt Diễm sáo trang, làm cho Quỳnh Địch đang nóng vội muốn báo thù cho phụ thân, nổi lên ý niệm tham lam. Y hiểu rằng, nếu có thể lấy được Liệt Diễm sáo trang, phế đi Hắc Ám đấu hiện có, cũng là một điều đáng giá. Vì vậy nói đến những điểm có lợi của Liệt Diễm sáo trang cho Thạch Xuyên đại tá, làm cho Thạch Xuyên cũng động lòng tham, không cần phải nói ra, cũng chắc biết đến đây tranh đoạt sáo trang!

Bởi vì ở bên ngoài đại biểu sáu đế quốc để lại một lượng lớn binh tướng, Quỳnh Địch phải triệu tập Hắc Ám thử nhân của giáo đình, rồi thuật tiện đi theo quy giả liên đội bí mật vào trong núi U Cát Nhĩ, chuẩn bị khi đám cường giả hỗn chiến, đánh cho tới mệt mỏi, thì sẽ để Thạch Xuyên lao ra.

Ba người Diệp Phong đã đến phía bên trái của quy giả liên đội, thấy được phía sau là hơn vạn quy giải bận hắc y, đầu bịt kín, tất cả lộ ra thần sắc giật mình, đặc biệt là Diệp Phong, quả thiệt chỉ có thể trợn mắt há mồm.

“Mẹ kiếp, đao Nhật Bản và người giả trang? Sao cái này giống với bọn nhẫn giả tiểu quỷ đáng chết thế? Chẳng lẽ thế giới này cũng có tiểu quỷ đáng chết ư? Không thể nào, cái này không phải là muốn lão tử đại khai sát giới chứ?”

(đọc đoạn này đúng là tụi tàu căm thù tụi nhật :D :D :D)

Lưu manh đoàn trưởng giật mình, ngẩng đầu nhìn bọn quy giả đang ẩn núp, trong đầu ý nghĩ ác độc liên tục hiện ra, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là: Giết!!!

“Lão đại, lão đại, người xem, ở đó còn có một đọa lạc thiên sứ!” Tên bàn tử bỉ ổi Ai Đức, híp mắt phái hiện còn có một con hạc trong đám gà kia, tức đọa lạc thiên sứ, lập tức cho Diệp Phong biết.

Kỳ quái, sao lại có một đọa lạc thiên sứ?.... Tính ra, điều này có thể biết đám hắc y nhân này không phải là hảo điểu( chim tốt), khẳng định đang chuẩn bị thừa dịp loạn mà cướp lấy Liệt Diễm sáo trang, sau trận chiến bắ mấy tên ở đó để tra hỏi về đọa lạc thiên sứ đó…..

Diệp Phong hai mắt đặt trên người đọa lạc thiến sứ, không ngừng chuyển động, cẩn thận suy nghĩ, quay đầu dẫn Khải Đặc và Ai Đức, đi tìm chỗ bí mất, rồi phóng ra Truyện Tống Trận, từ mình trở về trú địa triệu tập đoàn trưởng các trung đội. Sau đó hắn nói một cách đơn giản kế hoạch tác chiến, lệnh cho bọn họ lập tức tập hợp bộ hạ, chuẩn bị chiến đấu.

Đã chuẩn bị xong cả, ngoài trừ đoàn trưởng Thụy Ân của đại địa kỵ sĩ đoàn đi theo Diệp Phong tiến đến bên cạnh của cửa lăng một, các người khác như Khải Đặc, Ai Đức, Kiệt Nã Tư, La Phi toàn bộ phân tán ở nhưng Truyện Tống Trận ẩn nấp quanh bọn hắc y nhân, chờ đợi Diệp Phong ra lệnh, sẽ lập tức điều động thành viên y theo kế hoạch mà thực hiện.

Chờ đợi vĩnh viễn không phải là điều tốt, màn đêm phủ xuống, một số cường giả có ma sủng vì tham lam Liệt Diễm sáo trang, và sợ buổi tố sẽ bị các thế lực lớn đánh lén ám sát, rốt cuộc không nhịn được đề nghị mọi người từ các nơi tiến vào lăng một, quần công Hỏa Diễm viên vương và Hỏa Diễm linh viên.

Thú nhân đệ nhất dũng sĩ Nô Nham cũng không nhẫn nại được nữa, thấy mọi người đều có ý quần công, vội vàng lên tiếng phụ họa, tỏ ý để cho hoàng kim hùng sư đoàn dũng mãnh của bọn họ sẵn sàng làm tiên phong!

Đã có Nộ Nham lên tiếng, thì Dong Nham cự nhân Khắc Lạp Khắc có lực chống lại với hỏa hệ ma pháp, cũng lập tức muốn tham gia vào. Bọn Dong Nhan cự nhân sẵn sàng đi phía trước!

Kết quả, có đã có hai thế lực của hai đế quốc biểu đạt, bốn đế quốc còn lại, dực nhân, ải nhân, tinh linh, Quang Minh cùng với Quang Minh giáo đình và các thế lực lớn đều tỏ ra sẵng sàng đi phía trước đội tấn công, không muốn trì hoãn nữa, để tránh đêm dài lắm mộng!

Còn những thế lực yếu hoặc không có ảnh hướng lớn gì đang lo lắng có thế lực lớn muốn diệt trừ người tranh đoạt, sử dụng thủ đoạn đánh lén ám sát, bây giờ thấy thế lực lớn đều nguyện ý đi trận đầu, có thể tránh được nguy hiểm buổi tối bị đối phương đánh lén, lập tức hô lên phụ họa, phối hợp với những cường giả có ma sủng bắt đầu có động tĩnh quanh lăng mộ.

Diệp Phong mỉm cười nhìn các cường giả của các tộc triển khai hành động, liền nháy mắc với Thụy Ân một cái, chuẩn bị ở nơi xa xa không có ai, xác định phương hướng rồi đào đất tiến vào lăng mộ tìm kiếm nơi phát ra chánh khí, cùng để xem miễn phí cảnh chém giết miễn phí giữa người và thú.

## 139. Chương 139 - Dâm Đãng Đích Lưu Manh，thánh Kiếm Dữ Thánh Giới

“Mấy tên xâm lược tham lam vô sỉ, các ngươi đã làm hỏng chỗ của ta, phải trả giá bằng cái chết. Ta phải đem bọn ngươi thiêu sống hết!”

Cường giả các tộc muốn tiến vào trung tâm lăng mộ, tại chung quanh đào bới mười tám thông đạo, để các thế lực lớn có thể đánh trận đầu. Dựa theo thời gian vừa khớp, lao ra từ đám thạch bích quanh lăng một, với tốt độ nhanh nhất nhắm vào giải đất trung tâm nơi Hỏa Diễm viên vương cùng Hỏa Diễm linh viên mà triển khai xung phong!

Hỏa Diễm viên vương đã sớm nghe được âm thanh đào bới, mắt thấy người xâm lược từ các nơi quanh chúng lao ra, lập tức dùng tinh thần lực mà phát ra tiếng gầm gừ, rồi tru lên gọi Hỏa Diễm linh viên hướng bọn người xâm lược mà phóng ra hỏa hệ ma pháp.

Tam giai Hỏa Diễm chi cầu, tứ giai Hỏa Diễm chi nhận, ngũ giai, Hỏa Diễm liên đạn, lục giai Hỏa Diễm triệu hóa, bát giai Hỏa Diễm lưu tinh, năm trăm con bát giai ma thú Hỏa Diễm linh viên triển khai dùng hỏa hệ ma pháp oanh tạc vào đám địch nhân. Chỉ thấy nơi nơi đều là hỏa cầu bay vùn vụt. Nhiệt độ bốc lên cao từ hỏa nhận, cùng với sự hình thành hỏa nguyên tố của Hỏa Diễm linh viên!

“Lên, mọi người mau tới gần ma thú, chúng nó phải chết không nghi ngờ gì!”

Sáu đế quốc và Quang Minh giáo đình cùng với mười dong binh đoàn lớn có thế lực trước tiên từ thông đạo lao ra, vì Liệt Diễm sáo trang, phải tránh né công kích của ma pháp, muốn lao tới gần bọn viên hầu của Hỏa Diễm viên vương để đánh chết chúng nó. Một số người tham lam nhìn Liệt Diễm sáo trang, trong mắt tràng ngập dục vọng muốn chiếm đoạt!

Cùng lúc đó, Dong Nham cự nhân phụ trách đột kích ở mặt trước, trong chớp mắt thân hình đã biến thành một hỏa diễm cao tám thước, khiêng một cây thiết trụ dài bảy thước to lớn đến kinh người, mỗi bước là một tiếng nổ, từ cửa động tiến đến, không dừng lại mà đánh thẳng về chúng viên hầu trước mắt.

Bên ngoài và bên trong đường hầm và cửa vào, bọn cường giả không có ảnh hưởng, đã không còn lo lắng như lúc trước nữa, cùng tranh nhau tiến vào lăng một. Bởi vì ma pháp công kích ở mặt trận phía trước, đều đã được cường giả đi đầu chống đỡ, bọn họ bây giờ không còn kiên nhẫn, muốn đoạt được Liệt Diễm sáo trang!

Tại một bãi cỏ phía đông cách lăng một ba dặm, Thụy Ân dẫn một đại địa trung đội, đi vào lăng mộ bằng cái đường hầm vừa đào xong. Bởi vì Xuyên sơn giáp đào đất rất nhanh, cộng thêm mười tám kỵ sĩ cùng nhau đào đường hàm, chẳng bao lâu bọn họ đã hoàn thành nhiêm vụ.

Hơn nữa lúc bọn họ đào đường hầm, độ rộng và độ sâu so với mười tám cái đường hầm khác, phải hơn. Ví dụ mười tám cái đường hầm khác, gần nhất cũng phải cách mặt đất bốn tới năm thước, còn cái của bọn họ chỉ cách mặt đất có một thước.

“Nhanh, để lão tử mẹ nó xem náo nhiệt coi. Tiếp tục, tiếp tục, giết một ít đi một!”

Đại địa kỵ sĩ đào xong cái đường hầm cuối cùng. Lưu manh đoàn trưởng liền dùng Quang Minh chi kiếm khoét một lỗ tròn có đường kính hai mươi ly để quan sát tình hình. Hắn cúi người nhìn vào lăng một thì thấy ma pháp bay vùn vụ, cường giải tiến lên chém giết hỗn loạn, miệng không người mừng rỡ cười to. Trong đầu hắn có ý xấu xa, rồi phóng ra Truyện Tống Trận, đến phòng ngủ của Đế Na, ôm tình phụ phong tao đang muốn ngủ đến xem vở diễn miễn phí.

“Trời, cuộc chiến đấu này thật là kinh người a. Trên thân của Hỏa Diễm viên vương đó là Liệt Diễm sáo trang ư?” Đế Na vừa vội vã thay một bộ y phục màu xanh dương cùng với chiếc quần dài, mắt phượng quan sát tình hình cuộc chiến trong lăng mộ, quay đầu hỏi tình nhân đang ở bên cạnh.

“Hắc hắc, đúng vậy, đó là Liệt Diễm sáo trang. Hơn nữa ta còn cảm giác được dưới đây có một cỗ chánh khí rất mạnh. Với kích thước của lăng mộ, thì tuyệt đối không chỉ có thế, phía dưới khẳng định còn có cái gì khác nữa!”

Diệp Phong ôm cái eo thon thả của nàng tình phụ, cười hắc hắc trả lời, rồi quay đầu phân phó: “Thụy Ân, ngươi cùng đại địa kỵ sĩ tiếp tục đào xuống dưới, để quan sát phía dưới lăng mộ một chút, nếu có tầng ngầm thì báo cho ta. Nhớ kỹ, nếu ta không gọi ngươi, các ngươi cũng không cần phải đi lên!”

“Vâng!” Thụy Ân ứng thanh lĩnh mệnh, dẫn chúng đại địa kỵ sĩ tìm phương vị chính xác, rồi thúc giục ma sủng tiếp tục đào đất.

“Lạc lạc, lần đầu tiên đến lăng mộ như thế, tự nhiên có thể xem chiến đấu hoành tráng như vậy, thật có ý tứ đó. Lôi Ân, chàng nói có một cỗ chánh khí rất mạnh là như thế nào?” Đế Na vì cuối đầu thấp xuống mà

“Nguyên nhân phát ra chánh khí đại khái là do Quang Minh thần khí hay Quang Minh ma thú!” Diệp Phong mỉm cười trả lời, mắt thấy đại địa kỵ sĩ bóng dáng không còn, trong đường hầm này chỉ còn có hắn và Đế Na, cái tay lập tức tiến vào trong ngực của Đế Na, tay phải nâng cái cằm của nàng lên, rồi cười xấu xa hỏi: “Tao hóa, vừa rồi ta vừa mới vào phòng ngủ của nàng, có phải nàng lại đang tự làm phải không?”

“Chán ghét, cũng không thể tưởng chàng lại nghĩ như thế.” Đế Na đã biết nguyên nhân của chánh khí đó là Quang Minh thần khí hay ma thú gì đó, lập tức hiểu ra tình nhân muốn lấy cái thứ ấy, trong lòng thầm mừng cho hắn, ỷ ỷ ôi ôi nép vào lòng ngực của hắn, rồi dâm đãng đánh hắn một quyền nhẹ, gắt giọng: “Chàng tử sắc lang có mới nới cũ này, có dực nhân tao hóa thì chỉ nghĩ muốn nàng ta thôi, căn bản không để ý cảm thụ của thiếp ở bên cạnh!”

“Hắc hắc, nàng tao hóa này, lại còn muốn đòi công đạo với ta. Ta làm Á Sắt Lâm mà cũng không phải đã làm cho nàng sảng khoái đến chết hay sao? Cũng không cần nói nhiều, ở cái chỗ này, để ta thưởng ngoạn lại cúc hoa tuyệt vời của nàng coi!”

Lưu manh đoàn trưởng nhìn tình phụ xinh đẹp của mình, rồi cười vô sỉ, để hai tay của nàng đặt trên thạch bích, rồi mân mê cái mông hồn viên đầy đặn, sau đó vén cái quần dài của nàng sang một bên, kéo cái đế khố xuống, để lộ ra một cái mông bóng loáng mê người. Hắn liền cởi cái quần xuống chuẩn bị tư thế, và bắt đầu công kích từ phía sau, hai tay không ngừng mân mê bộ ngực đầy đặn phía bên trong lớp ái, còn mắt hắn thì cũng không quên nhìn qua cái lỗ để quan sát tình hình cuộc chiến bên đó.

Ha ha ha, vừa được xem chém giết miễn phí, vừa được cưỡi phong tao mỹ nhân, cảm giác mẹ nó thật là sảng khoái a…...Diệp đại sắc lang nghĩ đến đám ngu ngốc kia đang đánh nhau, còn hắn thì hưởng thụ mỹ nhân để chờ đợi thời cơ, trong lòng cảm thấy sảng khoái tận trời cao.

“A…... Tử quỷ….. chàng nhưng thế nào muốn biểu diễn ở đây….. nếu bị người khác bắt gặp ta còn có thể làm người sao….. ai nha….. nhẹ thôi….. nhẹ thôi…...”

“Yên tâm, vừa rồi không phải ta đã có nhắc nhở qua, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được lên đây. Tại chỗ hữu tình như vậy, lại còn nơi đó ẩm ướt đòi công bằng kìa, xem ta thế nào thu thập này đây…..”

Đế Na đang dựa tường, bị công kích mãnh liệt ở phía sau cái mông, lúc này cũng bị kích thích đến cực độ, miệng mỉm cười lộ ý tiếp tục, để tình nhân đang cười dâm công kích mạnh mẽ. Nàng cũng đồng thời nhìn chiến sự trong lăng mộ, vừa rên rỉ hưởng thụ sự sủng hạnh cúc hoa của tình nhân.

Trong lăng mộ, cường giả các tộc giống như cơn thủy triều điên cuồng dũng mãnh mà tiến vào, đã gần tới phía trước Hỏa Diễm linh viên mà triển khai giết hại. Cuộc chiến đã hiện rõ ràng, chỉ là một thế cục một chiều!

Hỏa Diễm viên vương không ngừng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, vì cố kỵ có đồng loại ở đây, không dám phóng ra cửu giai ma pháp để công kích, chỉ có phóng ra không ngừng bát giai ma pháp Hỏa Diễm lưu tinh để tấn công địch, đồng thời múa Liệt Diễm thần phủ dài hai thước, có hình dạng giống như chiến phủ, lợi dụng Liệt Diễm thần giáp chắc chắn, mà không ngại xông pha cuồng trảm bọn người xâm lược.

Cửu giai Liệt Diễm ma chiến sĩ có thực lực cộng thêm việc phóng hỏa hệ ma phá vô hạn, cùng với năng lực được tăng gấp hai lần đấu khí. Bởi vì là cấp bát giai cường giả, Hỏa Diễm liên vương chiêu này tiếp chiêu kia, chỉ cần trúng mục tiêu, chính là một búa chí mạng, căn bản không có thể thoát khỏi. Đương nhiên, cũng bởi vì nguyên nhân Liệt Diễm thần phủ quá sắc bén, nên không có vũ khí nào có thể ương ngạnh chống đỡ được!

Hỏa Diễm viên vương mạnh mẽ như thế, cường giả các tộc run sợ sao? Không, đương nghiên không, Hỏa Diễm viên vương biểu hiện càng mạnh, thì tham niệm của bọn chúng về Liệt Diễm sáo trang càng cao. Bọn họ tranh nhau xung phong để chiếm được nó trước tiên, mà không hề e ngại gì!

“Cáp, một đám ngu ngốc điên cuồng quần công Hỏa Diễm viên vương, lại không có để ý đến số ma tinh của Hỏa Diễm linh viên, cơ hội tốt đây. Có thể cho Tiểu Hắc nhân cơ hội này để chiếm chút tiện nghi, ta mẹ nó quả thật là tài….. kiệt kiệt…..”

Đoàn trưởng lưu manh hai tay đang đặt trên cái mông của Đế Na mà hoạt động không ngừng, nhìn tình hình trong lăng một, trong đầu đắc ý, rồi dâm đãng nói với Đế Na “xem thương”. Tiểu hoà thương điên cuồng ra vào cấm địa của cúc hoa, đến khi Đế Na gục xuống, thì hắn đem toàn bộ tinh hoa bộc phát vào trong cấm địa. Đế Na sảng khoái cực độ, cong người lên, tay nắm chặt lại, dồn hết sức, toàn thân run run hưởng thụ.

“Tao hóa, ở nơi đây mà ái ân có kích thích đặc biệt không?” Diệp Phong nhìn cái mông to tròng, hình dánh vô cùng phong tao của Đế Na, hắc hắc cười xấu xa, rồi để cái kiên đĩnh của mình, nháy mắt nàng một cái.

“Kích thích, đúng là có kích thích. Đáng tiếc chàng lại có chuyện phải làm rồi, phỏng chừng thiếp phải trở về thôi…..” Đế Na còn đang hưởng thụ dư âm của cao triều, nghe tiếng cười của tinh nhân, đã thấy ánh mắt của hắn, bất đắc dĩ đáp lại, rồi kéo cái đế khố ở dưới lên, cầm bảo bối chí ái, mà hí lộng một chút, sau đó ôn nhu mặc quần cho tình nhân.

“A a, việc vui vẻ còn thời gian mà. Việc cần phải giải quyết cũng quan trọng. Lần sau ta sẽ chọn một địa phương tốt, nhất định sẽ cho nàng sảng khoái khỏi xuống giường luôn!” Diệp Phong ôm tình phụ ba mươi tuổi này, đồng thời trong đầu hiện ra cái cảnh cùng hai thục nữ nàng và Á Sắt Lâm đừa giỡn, trong lòng sảng khoái, rồi dâm đãng an ủi, để Đế Na thông qua Truyện Tống Trận trở về nghỉ ngơi.

“Đoàn trưởng, phía dưới quả thật có một tầng mộ khác, bên trong quan tài không có phát hiện ma thú!” Diệp Phong đang chuẩn bị trở về trú địa để kiếm Tiểu Hắc, kết quả là Thụy Ân ở phía dưới lên tiếng báo cho hắn biết.

“Tốt, ta lập tức đi xuống!” Không có ma thú thì đó là Quang Minh thần khí, Diệp Phong nghe xong lập tức mừng rỡ phân phó, thu hồi Truyện Tống Trận mà Đế Na đã đi qua, rồi phóng ra Truyện Tống Trận thông với trú địa bí mật, nhanh chóng trở về trú địa, đến bên Lộ Lộ đang ôm Tiểu Hắc đang ngủ, kéo nó đi bằng cái vòng đặc chế. Bởi vì bị phá giấc ngủ, tiểu súc sinh này phát ra tiếng kêu bất mãn, rồi chạy đến đường hầm.

“Tiểu Hắc, thấy trên mặt đất mấy con viên hầu đã chết không, ma tinh của chúng nó đang chờ ngươi đó, mau chạy nhanh để lấy đi, chú ý đừng để ai phát hiện!” Diệp Phong ôm Tiểu Hắc nhìn qua có lỗ, chỉ vào những con Hỏa Diễm linh viên đã chết, rồi ra lệnh cho Tiểu Hắc. Tiểu súc sanh liền đình chỉ kêu la, cuống quít gật đầu với bộ dạng tham lam. Trong nháy mắt nó từ nơi này đã chạy ra phía bên ngoài, chạy thẳng đến những thi thể của mấy con linh viên.

Mặc dù trong lăng mộ toàn là ma pháp và các loại đấu khí không ngừng bay ra, nhưng dù với óc thông minh, cộng với tốc độ và hình dánh, Tiểu Hắc chỉ cần cẩn thận hành động, căn bản không ai có khả năng phát hiện. Diệp Phong chú ý một hồi, thấy Tiểu Hắc lên tục đập bể đầu ba con linh viên lấy ma tinh ra, rồi nuốt vào bụng, gật đầu hài lòng, sau đó nhanh chóng đi xuống phía dưới.

“Đoàn trưởng, cái mộ này thật kỳ quái quái, tự nhiên không không tìm được sự liên thông với cái ở trên, hơn nữa không có ma thú cũng không có Quang Minh thần khí!” Thụy Ân miệng bẩm báo, dẫn đoàn trưởng đại nhân tiến vào một cái mật thất rộng khoảng bảy mươi thước vương, bốn bức tường đều có điê khác cấu trúc của cái mộ nhỏ này.

“Không có cái khác sao?” Diệp Phong nghe vậy liền nhìn cái quan tài hấp dẫn hắn nhất, hướng Thụy Ân mà hỏi, thấy Thụy Ân lắc đầu, lập tức bảo vài tên đại địa kỵ sĩ, mở cái nắp quan tài lên. Tức thì trong đó là một bộ xương khô với y phục quý tộc màu trắng dành cho nam giới hiện ra trước mắt bọn họ.

Phía bên phải đầu bộ xương đó có một lá thư viết bằng tay. Cánh tay phải cầm một thanh trường kiếm dài một xích ( 0,3048 thước), toàn thân một màu tuyết trắng, không thể nhìn ra chế tạo bằng loại kim loại nào. Ngón giữa tay phải có đeo một giới chỉ màu trắng được điêu khắc bởi hình cổ quái, trong đó cái nhiều vật và có liên quan đế thanh trường kiếm.

Diệp Phong nhìn trường kiếm và giới chỉ, hai mắt trợn lên kinh hãi, trên mặt tràn ngập sự vui mừng. Nếu mắt hắn mở to hơn, có thể con mắt sẽ rơi ra ngoài.

Thành viên đứng cạnh đoàn trưởng ở gần quan tài đều là nhân mã của đại địa kỵ sĩ từ lúc thành lập. Những thành viên còn lại đều như cũ đứng thành hàng ngũ không có tiến lên xem. Đám người sa mạc nhân Thụy Ân nghi hoặc nhìn trường kiếm và giới chỉ, muốn hỏi Diệp Phong có nhận biết đây là vật gì không. Diệp Phong liền ra hiệu cho bọn họ, muốn vài tên đội trưởng của sa mạc nhân dẫn thành viên còn lại nhanh chóng lên phía trên đợi lệnh.

“Đoàn trưởng, cái cây kiếm và giới chỉ có phải là Quang Minh thần khí không?” Thụy Ân thấy đoàn trưởng đại nhân đề phòng những thành viên mới, không nhịn được mở miệng hỏi đoàn trưởng đại nhân.

“Hắc hắc, đâu chỉ là thần khí thuộc hệ Quang Minh, nói có thể là Quang Minh thánh kiếm và Quang Minh thánh giới đó! Một lần tự nhiên gặp được hai kiện Quang Minh sáo trang, hôm nay lão tử thật sự là quá may mắn!”

Diệp Phong nghe xong không có trả lời liền, mà trước tiên thử mở giới chỉ, Quang Minh không gian, xác định đó chính là Quang Minh thánh giới, liền cười hắc hắc và trả lời. Bọn sa mạc nhân Thụy Ân trước là giật mình, tiếp theo là mừng cho đoàn trưởng đại nhân.

Quang Minh thánh kiếm và Quang Minh thánh giới trong đồn đãi, cường giả của nhân tộc cơ hồ đều có kiến thức qua từ trong sách vở. Diệp Phong cũng vậy mà biết nó ra sao, cho nên việc bọn người sa mạc nhân Thụy Án ít học vấn mà không biết, đó là chuyện bình thường.

“Hắc hắc, thánh kiếm và thánh giới từ nay về sau đã thuộc về lão tử!”

Diệp Phong sờ sờ Quang Minh thánh giới, thuận tay cho thánh kiếm vào trong Quang Minh không gian. Bây giờ không thể xác định việc dung hợp Quang Minh thần khí có xảy tình huống giống như lần với Hắc Ám ma kiếm hay không, hắn chỉ tạm thời bỏ qua ý nghĩ dùng máu để dung hợp, miễn cho chánh ma nhị khí tại đây mà sinh ra thời khắc chống cự mấu chốt!

“Đoàn trưởng, ngài không đọc lá thư viết gì à?” Thụy Ân nhìn đoàn trưởng đại nhân vui mừng, tay phải lấy ra lá thư từ trong quan tài, rồi hỏi.

“A, đúng, đúng, còn có lá thư viết tay nữa. Ha ha, vì mừng qua nên quên nó. Đưa cho ta đọc bên trong nó viết gì!” Diệp Phong mừng rõ trả lời, nhận cái lá thư từ trong tay của Thụy Ân, bất đầu đọc. Kết quả, nội dung trong đó làm hắn giập mình nhíu mày

## 140. Chương 140: Nhất Viên Chiến Quần Cường，hỗn Loạn Đại Đồ Sát

Ở tầng lăng mộ phía trên, năm trăm Hoả diễm linh viên bị đánh trúng kêu thảm thiết rồi ngã xuống, cuộc quần chiến cuối cùng cũng đến cao triều. Hoả diễm viên vương không cam tâm phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nó ỷ vào Liệt Diễm thần giáp chác chắn, không lí tới công kích gì, huy vũ Liệt Diễm thần phủ trùng sát những người vây xung quanh nó, mỗi đao là một đòn lấy mạng, xương thịt rơi đầy đất, máu nóng tung bay khắp nơi.Tình cảnh một con Viên vương chiến đấu cùng các cường giả trông rất tráng liệt.

Tuy nhiên, nó càng dũng mãnh thì lại càng tăng thêm tham niệm của những người trong lăng mộ. Diều này khiến cho càng có nhiều người vây quanh nó, muốn mau chóng giết chết nó, cướp lấy Liệt Diễm sáo trang. Đưa mắt quan sát một cái, khắp lăng mộ là cường giả các tộc, một số ít chậm trễ vẫn còn ở thông đạo và cửa vào lăng mộ, liên tục quát tháo những kẻ hỗn đản cản đường phía trước.

Một âm thanh vang lên cao vút, Hoả diễm viên vương tay cầm Liệt Diễm thần phủ múa tít, xoay vòng tại chỗ, giết chết những tên vây quanh mình. Nó không còn cố kị đả thương đồng bọn, phóng ra Hoả hệ cửu giai ma pháp “Hoả phần thiên địa”.

Ngoại trừ cấm chú trong truyền thuyết thất truyền đã lâu, cửu giai ma pháp được xem như là cường hãn nhất, Hoả diễm viên vương vừa thi triển, nhiệt độ trong lăng lập tức tăng vọt. Hoả nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ thành ngọn lửa mãnh liệt, giống như một cơn sóng lớn dâng lên, tràn ngập mọi ngõ ngách trong lăng mộ, muốn đốt cháy hết tất cả.

“Đây là cửu giai ma pháp, mọi người cẩn thận!”

Đại biểu của lục quốc cùng Quang minh giáo đình và các thế lực lớn, mắt thấy Cửu giai ma pháp, lập tức quát lớn nhắc nhở thủ hạ.

Thoáng chống chúng cường giả nếu không dùng đấu khí hay ma pháp tránh né, thì cũng dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra đấu khí và kết giới hộ thể để ngăn chặn Liệt Diễm cự lãng. Khắp lăng mộ tràn ngập đấu khí cùng kết giới chói sáng, cùngg Liệt diễm cự lãng tranh cao thấp mãnh liệt.

Tiểu Hắc, tên súc sinh tham lam này, thừa hỗn loạn đã nuốt khoảng hơn hai trăm hoả hệ bát giai ma tinh, cảm giác cơ thể có một lực lượng vô cùng vô tận, cần phải tìm vài thứ để phát tiết, đến nỗi không dám ăn tiếp tục nữa, đành phải lấy ma tinh cất đi. Đến khi thấy “Hoả phần thiên địa” tạo thành một Liệt diễm cự lãng, nó mới nhanh chóng ba chân bốn cẳng len vào đoàn người, chớp mắt thoát vào thông đạo.

Cửu giai ma pháp có uy lực rất rộng, nhưng lại bị phân tán ra, ở trong lăng lại đa phần là các cường giả có đấu khí và kết giới hộ thể, nên ngoại trừ thú nhân không có đấu khí và một vài tên thực lực tam, tứ cấp xấu số, còn lại đều không có e ngại gì lớn. Nhưng Liệt diễm cự lãng tràn ngập lăng, nhiệt độ tăng cao, nên ngoại trừ Dong nham cự nhân, mọi người đều cảm thấy nóng bức khó chịu.

Cự nhân nhất tộc, cho dù cướp được Liệt Diễm sáo trang cũng vô pháp sử dụng, cho nên ngoại trừ Dong nham cự nhân được quốc vương phái tới tranh đoạt nhằm tăng cường thực lực để hỗ trợ quốc gia, các cự nhân còn lại đèu không mặn mà với việc tranh đoạt vô dụng này lắm.

Có Liệt diễm thần giáp hộ thể, không cần phóng ra kết giới, số lượng hoả nguyên tố phóng ra nhiều hơn nhưng ma pháp cực mạnh lại thất bại, Hoả Diễm Viên vương thấy vậy bèn nộ quát một tiếng, định lần nữa dùng Hoả phần thiên địa, chuẩn bị dùng ma pháp mạnh nhất này thiêu chết hết đám người kia.

“Nếu cứ để nó phóng ra cửu giai ma pháp như vậy, chúng ta cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi. Sao không diệt nó trước tiên ?”

Vị nguyên soái của ải nhân vương quốc, lão ải nhân tóc xanh lục, Mễ Cách, tay phải đang nắm cái búa bằng tinh cương, nhìn đại biểu của năm quốc gia, bốn vị Quang minh chủ giáo và thủ lĩnh các thế lực lớn ra đề nghị.

“Được, mọi người cùng lên. Giết chết nó rồi từ từ nghiên cứu Liệt diễm sáo trang cũng được.”

Các cường giả đều biết, nếu cứ đẻ Hoả Diễm Viên vương không ngừng phóng Hoả phần thiên địa thì kết cục sẽ như thế nào, tất cả đều đồng ý, hô quát thuộc hạ thối lui, rồi cũng phóng về phía trước.

Các thế lực nhỏ thấy vậy, lập tức tránh đường, nhưng vẫn vây xung quanh hòng chiếm tiện nghi. Đồng thời lúc này, bọn chúng nhớ đến những khối ma tinh, bèn nhào vào các thi thể Hoả diễm linh viên.

Cửu gai cuồng sa chiến sĩ Mễ Cách, Cửu giai Quang Minh ma kiếm sĩ Áo Ni Khác, Hoàng kim hùng sư Nộ Nham, bát giai Liệt diễm xạ thủ La Luân, Dong nhám cự nhân Khắc Lạp Khắc, cửu giai tật phong kị sĩ Trúc Lâm, bát giai Liệt Diễm kị sĩ Tát Đức, bát giai quang Minh ma kiếm sĩ Á Sắt Lâm, ba vị bát giai Quang Minh ma kiếm sĩ lão chủ giáo cùng mười vị đoàn trưởng có thực lực bát giai của các dong binh đoàn, hai mươi một người mạnh nhất cùng tấn công một con ma thú, đây là trận thế tuyệt đối chưa từng có trước đó.

Đứng thứ hai trong mười đại dong binh đoàn là Tư Địch Dong binh đoàn của đoàn trưởng Thác Ni- Tư Địch. Lúc này y đang cưỡi bát giai hoả hệ ma sủng Hoả diếm sư thứu, theo phía sau dực nhân mĩ nam Áo Ni Khắc, cúi đầu nhìn Liệt diễn sáo trang. Trong mắt y tràn ngập tham niệm, luôn cố ý nhường phần khó cho người khác.

Đối mặt đồng thời với 21 cường giả mạnh nhất, Hoả Diễm viên vương sau khi phóng Hoả phần thiên địa lần hai, không có cơ hội thi phóng loại ma pháp đó lần nữa. Bởi vì dù nó có Liệt Diễm thần giáp hộ thể, chống lại công kích ma pháp và vật lý, nhưng nếu cứ liên tục đánh vào, thì cũng chỉ chống được bốn, năm người, những người khác thì vô pháp, nên bị đánh trúng hết phát này tới phát khác. Nó nổi giận, múa búa cuồng hướng về đám địch nhân.

“Ma thú chung quy vẫn là ma thú. Dẫu biết không đánh lại, nhưng cũng không chịu chạy trốn. Hôm nay cho dù nó không bị giết chết e cũng là sống không bằng chết.”

Diệp Phong từ phần mộ phía dưới đã lên tới thông đạo, phân phó Thuỵ Ân dò xét khắp nơi, rồi ôm lấy Tiểu Hắc đang hưng phấn la hoảng vì ăn quá nhiều ma tinh, nhìn qua cái lỗ quan sát, vừa buồn cười vừa than thầm. Hắn thấy Phỉ Phỉ được bảo vệ bởi xạ thủ, Á Sắt Lâm thì đủ khả năng tự bảo vệ, âm thầm có chút an tâm.

Từ cái lá thư trong quan tài kia, Diệp Phong biết rõ bí mật của lăng mộ cũng như thần khí, trong lòng thầm chê bai chủ nhân nơi đây là một khối đầu to ngu ngốc. Cso tiền vốn đủ để ngạo thị đại lục như vậy, mà lại không đi hưởng thụ nhân sinh, đến già thì lại cô đơn co rút ở đây như vậy.

Bảy trăm năm trước, ở đại lục có một vị mạo hiểm giả, một mình khiêu chiến Quang Minh kiếm sĩ cường giả, vô tình lấy được Quang Minh thánh kiếm. Bằng vào thánh kiếm và kiếm thuật cao siêu, đánh bại hết thảy cường giả, trở thành người mạnh nhất bấy giờ, được gọi là Kiếm Hoàng!

Vị Kiếm Hoàng chính là bộ xương trong cái quan tài kia, y vốn tên là Tát Long – Bá Nhĩ Ni. Từ khi trở thành Kiếm Hoàng vô địch thủ, y vô cùng cảm thấy tịch mịch, rồi để ý đến mấy cái Quang Minh sáo trang, bèn đi khắp nơi thu thập các Quang Minh sáo trang còn lại. Kết quả đến lúc chín mươi tuổi, y chỉ tìm được cái thánh giới trong Quang Minh sáo trang, hơn nữa không biết nên khóc hay cười, y lại tìm được toàn bộ Hoả diễm sáo trang!

Kiếm Hoàng khi đó đã già, không còn cái tâm tranh cường háo thắng nữa, tất nhiên không vì bộ Hoả Diễm sáo trang mà phế đi Quang Minh đấu khí tu luyện cả đời.

Y bởi vì luôn theo đuổi mộng tưởng thực lực và tìm kiếm Quang Minh sáo trang, kết quả là trở thành Kiếm Hoàng vô địch Quang Minh đại lục, nhưng phải chịu cô độc cả đời, không người yêu, tất nhiên cũng không có con cái gì.

Bất đắc dĩ, y chọn U Cát Nhĩ Sơn làm nơi ẩn dật. Chính y đã kiến tạo hai tầng lăng mộ bí mật. Tầng thứ nhất chính là Liệt diễm sáo trang vô dụng mà y cay đắng tìm được, mà tầng thứ hai….. chính là nơi đặt quan tài của y. Y bắt đầu cảm thấy thân thể bất an, bèn đem theo thánh kiếm chí ái và thánh giới vào trong quan tài cùng mình, rồi tự phong bế nó lại. Mang theo tiếc nuối không có thân nhân, rồi bình yên rời bỏ nhân thế.

Trong lá thư đó, không hề đề cập đến Hoả Diễm linh viên và Hoả Diễm viên vương, Diệp Phong đoán chắc nó vô tình phát hiện Hảo nguyên tố cực mạnh nơi này rồi đến chiếm cứ.

“Hắc hắc, Kiếm hoàng, danh tự rất hay! bất qáu lão làm người lại quá cổ hủ, để đến nỗi chết đi không người hương khói. Thật bi ai, bi ai a! Ân, xem ra lão tử sau này cần khẩn trương một chút, tranh thủ một chút để sớm có kết tinh của tình yêu…..hắc hắc hắc!” Diệp Phong hai mắt nhìn cuộc chiến trong lăng mộ, miệng không khỏi thì thầm rồi cười dâm.

“Đoàn trưởng, Khải Đặc bên kia báo lại tình hình vẫn bình thường. Hắc y nhân vẫn ẩn thân tại chỗ không có hành động gì. Tuy nhiên tên đoạ lạc thiên sứ đó lại phái ra các Hắc Ám thử nhân để theo dõi tình hình cương giả các tộc.” Thuỵ Ân cưỡi Đại địa xuyên sơn giáp, đi đến cuối thông đạo, cung kính báo cáo với Diệp Phong.

Hắc Ám thử nhân và Hắc thử nhân cơ hồ giống hệt nhau, nếu không dùng Quang minh ma pháp kiểm nghiệm thì rất ít người có khả năng phân biệt. Nếu không phải tại đoạ lạc thiên sứ liên lạc với chúng, căn bản Kiẹt Nã Tư không thể phát hiện, thành viên Tư Lược Đoàn đương nhiên sẽ không để ý.

“Ân, xem ra tên đoạ lạc thiên sứ này địa vị không nhỏ. Có chút ý tứ, khi gặp mặt sẽ cùng hắn phân cao thấp…..” Diệp Phong hưng phấn gật đầu, chưa kịp nói xong thì chiến sự trong lăng mộ đã phát sinh đại biến.

Nguyên nhân là Hoả Diễm viên vương bị trúng liên tiếp thiết trụ cực lớn của thủ lĩnh Dong Nham cự nhân và lang nha bổng bằng tinh cương của Hoàng kim hùng sư, sớm đã tổn thương nội tạng, đầu bỗng bị trúng một cú đập cực mạnh của lão ải nhân đại nguyên soái Mễ Cách, liền cảm thấy trống rỗng mê muội, lảo đảo rồi ngã xuống bất tỉnh.

“Hô, rốt cục nó cũng đã ngã xuống!” Mĩ lệ Quang Minh chủ giáo Á Sắt Lâm vỗ nhẹ cánh bay lên không trung, nhìn Hoả Diễm viên vương ngã xuống, nói một câu phóng túng.

Hoả Diễm viên vương ngã xuống, cũng vừa đúng vị trí trung tâm của 21 cường giả, khoảng cách đến mỗi người không sai biệt gì lắm. Bây giờ, ngoại trừ Á Sắt Lâm không có tâm tranh đoạt, hai mươi người còn lại, tất cả đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, dị thường khẩn trương. Bọn họ đều muốn lấy Liệt diễm sáo trang, nhưng chỉ cần động thủ, lập tức sẽ bị quần công!

Cường giả còn lại xung quanh, hai mắt cũng chằm chằm nhìn vào Liệt Diễm sáo trang, chỉ cần lấy được nó sẽ trở nên cường hãn như Hoả Diễm viên vương! Lăng mộ đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng hít thở.

Hắc hắc, trò vui rốt cục bắt đầu. Đánh đi, chết một thì ít một…....Có một tên lưu manh đứng gần đó quan sát, nhìn trong lăng toàn là sát khí, trong lòng thầm cười độc ác.

“Mẹ nó, ai cũng muốn nó. Mẹ nó, toàn là một bọn tự xưng thân sĩ. con mẹ nó, lão tử muốn nó!”

Thú nhân bởi vì hạn chế trong việc tu luyện đấu khí siêu cấp, nên Liệt Diễm sáo trang đối với Hoàng kim sư tử Nộ Nham đích thực là một món đồ tốt. Hắn không thấy ai dám động đậy, bèn gầm lên một tiếng, nhanh chóng phóng về phía Hoả diễm viên vương, định cướp Liệt Diễm sáo trang về cho sư vương.

“Một con sư tử không được dạy dỗ! bộ sáo trang này dù tới tay ai cũng không tới lượt ngươi!” Cửu giai Quang Minh ma kiếm sĩ Áo Ni Khắc đang lơ lửng trên đầu mọi người, thấy hành động của Nộ Nham bèn phóng một hơi hơn chục đạo kiếm khí, ngăn cản cước bộ của hắn.

Hùng sư chiến sĩ thấy đoàn trưởng bị công kích, tất cả gầm lên lao vào Ảo Ni Khắc. Thành viên của Quang Minh ma kiếm đại đội cũng đồng thời tiến ra nghênh địch. Hai nước vốn có cừu hận, lập tức triển khai chém giết.

“Các huynh đệ, lên!!!” Cuộc chiến lại bộc phát, cường giả các tộc không biết ai là người đã quát lên như vậy, làm cho tất cả đều hướng Hoả diễm viên vương mà xung phong. Trên đường đi nếu không phải người mình thì đều đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra!

“Con mẹ ngươi, ngươi tên hỗn đản dám giết huynh đệ ta! ta liều giết con mẹ ngươi!”

“Cút ngay, con mẹ nó! để bổn đại gia cướp đoạt thần khí!”

Đúng là loạn, thật loạn mà. Thế lực trong lăng mộ đều muốn đoạt Liệt diễm sáo trang trước tiên, cho nên nếu phía trước không phải người mình, thì đều vô tình chém giết.

Vây quanh Hoả diễm viên vương là ải nhân, cự nhân, Quang Minh và tinh linh bốn vương quốc, cũng đều cho người tiến lên tranh đoạt Liệt Diễm sáo trang. Cuộc chiến ngày càng hỗn loạn, mặc kệ đối phương thuộc chũng tộc nào, chỉ cần không phải đồng bọn, thì đều là địch nhân!

“Không tốt, Phỉ Phỉ ở trong hỗn chiến sẽ có nguy hiểm!”

Diệp Phong đang mừng thầm nhìn cuộc chiến trong lăng mộ, bỗng phát hiện tinh linh tình phụ đơn thuần của hắn bị vậy vào trong hỗn chiến, lập tức nhíu mày, lấy ra Quang Minh chi kiếm, chém tảng đá thành một lỗ lớn, rồi bảo bọn người Thuỵ Ân ở đây đợi lệnh, còn mình và Tiểu Hắc ở trên vai trái phóng về phía Phỉ Phỉ.

Chúng cường vì tranh đoạt Liệt Diễm sáo trang, trong mắt tràn đầy sát khí, thấy có người nguy hiểm ở gần bên, đều chọn tiên hạ thủ vi cường.

Diệp Phong khoác cái áo choàng tử thần lên cái đám ngu ngốc mất hết lý trí này, hai mắt chỉ có tập trung vào Phỉ Phỉ phía trước. Thân hình hắn vẫn ung dung tiến đến, tay phải thì múa kiếm điên cuống chém loạn. Người bình thường làm sao có thể ngăn cản siêu cấp cường giả như hắn được?

“Tiểu Hắc, ngươi tìm những tên đã lấy bát giai ma tinh mà đánh, đem ma tinh về cho lão tử!” Diệp Phong tay phải múa kiếm loạn để mở đường, miệng phân phó cho Tiểu Hắc trên vai trái của hắn.

Lưu manh hầu tử nghe thấy mừng rỡ, kêu một tiếng, trong nháy mắt biến khỏi vai Diệp Phong, đi tìm “con mồi”.

Trận hỗn chiến càng đánh càng loạn, cường giả bên trong vừa ngã xuống, cường giả bên ngoài lập tức lao vào lấp chỗ trống, khiến cho lăng mộ như là một Tu La chiến trường, nơi nơi đều là tiếng sát phạt và tiếng kêu thê thiết. Mùi màu thật kinh khủng.

## 141. Chương 141 - Hỗn Loạn Chiến Huốn , Sát, Sát, Sát

“Tiểu thư Phỉ Phỉ, coi chừng phía sau! Tránh mau!”

Hỗn chiến tiếp tục diễn ra điên cuồng, nơi trung tâm lăng mộ, vẫn không có một thế lực nào có thể thuận lợi lấy được Liệt diễm sáo trang. Vài tên tinh linh xạ thủ bên phía bắc đối diện với Phỉ Phỉ, hoả tinh linh mĩ nữ, đã thấy Hoàng kim hùng sư chiến sĩ, trong cảnh loạn chiến, lao từ phía sau, huy vũ lang nha bổng đánh xuống đầu Phỉ Phỉ. Bọn chúng kinh hoảng hét lên nhắc nhở.

Phỉ Phỉ nghe thấy vội quay đầu nhìn lại, giật mình thấy cây lang nha bổng chỉ cách đầu mình chưa đến một thước, không kịp để né tránh nữa rồi, nàng sợ hãi thất sắc, mắt nhắm lại đầy tuyệt vọng. Trong lòng nàng nhất thời nhớ đến phụ thân và tình nhân, không cam lòng chết đi như vậy…..

Kình phong thổi ngang mặt của Phỉ Phỉ. Trong lúc cảm thấy cây lang nha bổng sắp đập lên đầu nàng, thì một tiếng va chạm của kim thiết vang lên, Phỉ Phỉ không nhịn được mở mắt ra.

“Lôi Ân!!!”

Thấy tình nhân đang đứng trước mặt mình, chém đứt đầu hùng sư chiến sĩ, Phỉ Phỉ đại tiểu thư oà khóc nhào vào lòng tình nhân, nói mình rất sợ hãi khi nghĩ rằng sẽ mãi mãi không gặp lại hắn.

“Phỉ Phỉ đáng yêu, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.” Diệp Phong kịp thời cứu tinh linh tiểu tình phụ, nhìn khuôn mặt đáng thương của nàng, vươn tay trái ôm nàng vào lòng, ôn nhu an ủi.

Thủ lĩnh hoả tinh linh La Luân thấy cảnh con gái suýt bị đánh vào đầu, sợ thót tim. Đột nhiên thấy một thanh niên tóc đen, áo đen đột ngột xuất hiên, kiếm đỡ lang nha bổng, chém bay đầu tên hùng sư kia, trong lòng sinh ra cảm kích. Bất ngờ lại thấy ái nữ nhào vào lòng người lạ, choáng váng không giải thích được! Cùng một dạng, hoả tinh linh xạ thủ đi theo La Luân nhiều năm vốn thấy Phỉ Phỉ tiểu thư điêu ngoa lại nhào vào lòng một thanh niên nhân loại, còn bật khóc rất đáng thương, tất cả đều lộ ra vẻ khó hiểu, hoàn toàn mơ hồ!

“Tên tiểu sắc lang này đúng là phong lưu, lại có quan hệ mờ ám với nữ nhi của La Luân...” dực nhân thục nữ mĩ lệ Á Sắt Lâm đang bay trên không, nhìn thấy tiểu tình nhân ở phía dưới vẫn đang ôm Phỉ Phỉ ở phía dưới, thầm kinh ngạc. Không những không ghen tuông, trái lại bội phục khả năng của hắn!

“Hỗn đản, nhân loại đáng chết kia, đã giết hoàng kim hùng sư chiến sĩ cao quý của chúng ta mà dám còn đứng đậy tâm sự. Ngươi hãy chết đi!” Bốn tên hoàng kim hùng sư chiến sĩ đứng gần thấy cảnh đồng bạn bị giết, hét lớn, huy vũ lang nha bổng lao về phía Diệp Phong.

Phỉ Phỉ đang làm nũng trong \*\*\*\*\*g ngực tình nhân, cảm thấy an toàn mười phần. Mắt thấy bốn tên hùng sư phóng tới, chẳng chút lo sợ, vẫn ôm chặt tình nhân, tin tưởng hắn sẽ bảo vệ an toàn cho mình.

“Hừ, mấy con phong cẩu thì đúng hơn. Dám \*\*\*\*\*ng đến nữ nhân của lão tử, đó chính là tử tội!” Diệp Phong nhìn bốn tên Hùng sư lao tới, thấy La Luân cũng ở đây nên không muốn mở miệng chửi lớn, tay trái ôm lấy tiểu tình phụ, vẫn bất động tại chỗ, chờ bốn tên hoàng kim hùng sư lao tới gần nhìn kĩ sơ hở của chúng. Chân lập tức triển khai Tiêu diêu càn khôn bộ đệ nhị giai Vô Ảnh, thân hình trong nháy mắt đã di chuyển đến sau lưng chúng, tay phải cầm trường kiếm để lại vết thương chí mạng trên cổ bọn chúng!

“Không, không thể như vậy…..”

Bốn tên hoàng kim hùng sư chiến sĩ chớp mắt thấy cổ mình đau nhói, nghĩ đến việc mình chỉ trong nháy mắt bị sát hại, tất cả đều lộ vẻ khó tin, nhanh chóng ngã xuống, đến lúc chết vẫn không tin có thể có thanh niên nhân loại cường đại đến như vậy!

Hỗn chiến đang ở trạng thái kịch liệt, những cường giả cũng không để ý bốn hoàng kim hùng sư bị giết chết, chỉ có La Luân và đám tinh linh hộ vệ đang nhìn Phỉ Phỉ cùng Á Sắt Lâm ở trên trời, cũng như mấy tên tiểu cương fgiả tham lam Liệt diễm sáo trang ở gần đó thấy được tình huống.

“Chớp mắt đã tiêu diệt bốn tên thất giai hoàng kim hùng sư? kiếm thuật quá cao siêu! xem ra thanh niên này có thực lực cửu giai Quang minh kiếm sĩ, quả không đơn giản. Làm sao Phỉ Phỉ lại quen được hắn vậy?”

La Luân đang giao chiến với vài tên cuồng sa cương chuỳ ải nhân chiến sĩ, thập phần kinh hãi về thực lực của thanh niên tóc đen, đồng thời không hiểu nữ nhi với hắn có quan hệ gì, sao lại dám ôm nhau trước mẳt bao nhiêu người?

Vừa thấy được lợi hại của cách giết người đó, người xung quanh diệp Phong ý thức được thực lực cường hãn của hắn, đều không dám tiến sát gần hắn để trêu chọc, chỉ có cách đi đường vòng tranh đoạt Sáo trang.

“Lôi Ân, chàng không đi tranh đoạt Liệt Diễm sáo trang sao?” Phỉ Phỉ thấy những tên tiểu cường giả cố kỵ tình nhân, không muốn rời xa tình nhân, rồi hỏi.

“Cứ việc đợi chút nữa, để bọn chóng lấy trước.” Diệp Phong mỉm cười trả lời. Hắn thặt đã có tính toán, bây giờ không ai dám đến đây chuốc hoạ, hắn dĩ nhiên có lợi, đam soả điểu kia tranh nhau, nhưng lúc nào cũng có thể hoàn thủ chiếm lấy.

Phỉ Phỉ nghe vậy liền ngả vào lòng tình nhân, không có nói gì thêm. La Luân thấy con mình nằm trong lòng người thanh niên đó, cũng không có rời ra, trong lòng không vui, như ngại tình huống nguy hiểm bây giờ, con gái mình có người thanh niên cường hãn đó bảo vê, càng thêm an toàn. Vì thế, ông không có gọi con gái quay về, mà gọi bộ hạ tinh linh xạ thủ, nhanh chóng chiếm lấy Liệt Diễm sáo trang.

Xem ra lão trượng nhân tương lai của ta cũng như các thế lực khác rất quan tâm đến Liệt diễm sáo trang, ha ha….. Diệp Phong quan sát thấy La Luân triệu tập thuộc hạ cướp lấy sáo trang, liền lắc đầu cảm khái, thấy các thế lực vẫn mải mê tranh chấp, chính là tạo cơ hội cho cá thế lực âm thầm a!

Phía tây lăng mộ, nơi quy giả liên đội ẩn núp, Hắc Ám giáo hoàng Quỳnh Địch nghe Hắc Ám thử nhân báo cáo lại, rồi nói với Thạch Xuyên bên cạnh: “Thạch Xuyên đại tá, hiện giờ trong lăng mộ đánh nhau rất kịch liệt, bên ngoài dường như không còn ai, tất cả ở bên trong lăng mộ, lối vào và trong địa đạo. Ta nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để phát huy Mê Hồn đạn của quy giả các ngài.”

“Ý của Quỳnh Địch tiên sinh là chúng ta tấn công bây giờ ư?” Thạch Xuyên quay đầu hỏi Quỳnh Địch.

Quỳnh Địch gật đầu cười: “Đúng! nếu bây giờ dùng Mê Hồn đạn, không chỉ lấy được Liệt Diễm sáo trang mà còn tiêu diệt được hết các cường giả ở nơi đây. Chỉ cần giết được bọn chúng, việc đại Quy Bổn đế quốc xưng bá nam bắc đại lục, cơ bản đã hoàn thành được một phần ba!”

“Vậy theo lời của tiên sinh, chúng ta lập tức xuất kích!” Thạch Xuyên phấn khởi gật đầu đồng ý. Sau khi nghe Quỳnh Địch giải thích một hồi, bèn phân công cho các quy giả, rồi truyền lệnh từng nhóm tiến vào lăng mộ.

“Mẹ kiếp, Khải Đặc, cái đám khốn nạn đó lại hành động trước rồi! chúng ta nên làm sao? triệu tập đại bộ đội hay là chờ mệnh lệnh đoàn trưởng ?” Kiệt Nã Tư phát hiện đoạ lạc thiên sứ và hắc y nhân đang tiến vào lăng mộ, nên gấp rút chạy lại hỏi Khải Đặc.

“Đương nhiên là lập tức điều động. Lão đại đâu phải thần, đối phương biến động thì người cũng không thể biết, lỡ khi đến trễ rồi, người gặp nguy hiểm, khi về nữ vương không chém đầu ta mới là lạ. Nhanh lên, đièu động bộ đội, xem đám áo đen đó định làm cái trò gì.” kị sĩ bại hoại Khải Đặc suy tư trầm ngâm, nhanh chóng hợp cùng bọn Kiệt Nã Tư, tập hợp bộ đội triển khai hành động, đồng thời phái người thông tri tới đoàn trưởng.

Trận chiến hỗn loạn trong lăng mộ vẫn như cũ. Tiểu Hắc thật khôn ngoan, ra tay giết người cướp đoạt ma tinh Hoả diễm linh viên, ra tay linh hoạt, lăng mộ lại u ám tối tăm, đối phương đều bị thực lực biến thái cùng tốc độ khiếp người của nó làm cho không thể thấy rõ, đều mang theo nghi hoặc và uất ức xuống mồ.

Diệp Phong thấy mình ôm Phỉ Phỉ mà La Luân không có ý kiến gì, không muốn đứng trong vòng vây hỗn chiến, một tay ôm Phỉ Phỉ, một tay múa kiếm bay về phía đông lăng mộ. Thông đạo hắn đào cách không xa, hắn cứ yên lặng đứng mà xem chiến miễn phí.

La Luân thấy tên thanh niên đó đưa Phỉ Phỉ đến nơi an toàn, an tâm không ít, biết rằng hắn không hại Phỉ Phỉ. Ông cũng hiểu, nếu hắn muốn hại thì mình căn bản cũng không thể cứu viện được. Với lại, chỉ cần không phải thằng đần thì cũng biết quan hệ giữa hắn và con gái mình quyết không phải bình thường.

Cường giả của các thế lực lớn tại mảnh đất trung tâm ,vì muốn nhanh chóng đoạt được Liệt Diễm sáo trang, cơ hồ đều phát điên, không ai nhường ai, đánh đến náo nhiệt!

Dực nhân thục nữ Á Sắt Lâm chủ giáo thấy tiểu tình nhân ôm tinh linh mỹ nữ đến góc phía đông xem hỗn chiến, cũng muốn thoe hắn luôn, nhưng lại nghĩ không tốt, tránh để người ta phát hiện nàng chủ giáo lại đi thâu tình, hơn nữa lại là tình phụ của người ta, trong khi nàng lại không có khả năng từ bỏ hắn!

“Áo Ni Khắc tiểu tử ngươi, đừng đứng trên không nữa, có giỏi thì cùng ta đấu một trận, đúng là chẳng có chút khí khái của nam nhân!”

Hoàng kim hùng sư Nộ Nham, tay cầm tinh cương lang nha bổng, hướng về phía dực nhân kiếm sĩ Áo Ni Khắc đang trên không trung, gầm lên phẫn nộ, lông mao trên người cơ hồ đều dựng đứng cả lên.

“Nếu ngươi muốn vậy thì bổn đoàn trưởng sẽ cho ngươi toại nguyện, tiếp chiêu!”

Áo Ni Khắc dang cánh bay đến không trung, nhìn Nộ Nham bên dưới, nở nụ cười nhẹ của thân sĩ, huy động Quang Minh thập tự kiếm, dang rộng đôi cánh lao xuống, đối với Nộ Nham sử ra tuyệt chiêu Diệu Dương cửu liên trảm, đem Quang Minh đấu khí xuất thành chín đạo cự hình kiếm khí, từ không trung bắn về phía Nộ Nham.

Thú nhân tuy không thể tu luyện đấu khí nhưng lại có tiềm lực rất mạnh, và bạo phát lực kinh khủng. Nộ Nham qua nhiều năm tu luyện, tốc độ và lực lượng cũng có thể sánh được cửu giai cường giả, thấy chín đường kiếm khí đánh đến, tuy không thể phóng đấu khí để phản đòn, nhưng có thể tránh thoát dễ dàng. Chín đường kiếm khí đánh trật, va vào mặt đất tạo một vụ nổ kinh hồn, đất cát tứ tung bụi bay mù mịt, cũng có vài tên xấu số ở dưới, buộc phải bay về Minh giới.

Nộ Nham thấy kiếm khí biến mất, lập tức lao đến chỗ Áo Ni Khắc, lang nha bổng đập thẳng vào mặt hắn. Áo Ni Khắc thấy vậy vội dang cánh lùi về, nhưng lại không bay lên, cố tình để cho Nộ Nham tấn công y, chờ lúc gã ra đòn để tìm điểm yếu của gã mà phản đòn.

Hai vị siêu cấp cường giả đánh nhau kịch liệt, không có để ý đến một trung niên lam phát cưỡi Hoả diễm sư thứu khi tiếng nổ mạnh, nhân cơ hội mà bay vào trong, cũng chính là nơi Hoả diễm viên vương nằm trên mặt đất.

## 142. Chương 142 - Quy Giả Hiêu Trương Đăng Tràng Tư Lược Đoàn Kinh Địch Hiện Thân

Nộ Nham và Áo Ni Khắc đang kịch chiến, không để ý lam phát trung niên cưỡi Hoả diễm sư thứu bay vào đám khói. Nhưng các cường giả xung quanh và Diệp Phong vẫn thấy rất rõ ràng, cường giả các tộc tuyệt không cho phép có kẻ lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi, đều trước sau nhảy vào đám khói.

Nộ Nham và Áo Ni Khắc phản ứng, lập tức đình chỉ đánh nhau, lao vào cướp đoạt Liệt Diễm sáo trang. Đáng tiếc đã quá muộn, khi bụi đất tan hết, mọi người nhìn rõ tình hình bên trong. Tất cả yên lặng nhìn bốn cường giả xung quanh Hoả diễm viên vương, bởi Liệt diễm sáo trang bị tách ra, rơi vào tay bọn họ!

“Đáng hận, ba tên hỗn đản này, thật sự là phá việc mà!”

Liệt Diễm sáo trang nếu thiếu một kiện thì thần giáp tức thì phân giải. Đoàn trưởng Tư Địch dong binh đoàn, lam phát trung niên, Thác Ni – Tư Địch, đầu đội Liệt Diễm thần quan, tay cầm Liệt Diễm thần phủ, cưỡi trên Hoả diễm sư thứu, đang bay phía trên ba thước cách Hoả diễm viên vương, nhìn ba tên Trác Lâm, Mễ Cách, Ái Ti – Bá Ni lần lượt có Liệt Diễm thần giới, Liệt diễm yêu đái, Liệt Diễm hạng liên, mà trong lòng tức giận oán hận.

“Hắc hắc, sáo trang phân giải, mục tiêu tranh chấp đã lên bốn, thật là thú vị. Không tưởng được đoàn trưởng của Mỹ nữ nô đãi đoàn cũng có được Liệt Diễm hạng liên, sách sách, có ý tứ, có ý tứ!” Lưu manh đoàn trưởng vẫn đang ôm tinh linh tiểu tình nhân, trong lòng cười thầm.

“Các huynh đệ, cướp được một kiện thì một kiện. Các ngươi mau nhanh…..”

Trong đám đông các tộc xung quanh, có vài tiếng la lớn, không khí đang yên lặng trong lăng mộ, một lần nữa lại trở nên hỗn loạn. Tất cả cường giả đều hành động, mục tiêu là bốn người có Liệt diễm sáo trang.

Đoàn trưởng của mỹ nữ nô đãi đoàn, một thiếu phụ lục phát, tư sắc bình thường Ái Ti, có dược Liệt Diễm hạng liên, mắt thấy cường giả vây xung quanh mình, lập tức nhanh chóng gọi thuộc hạ kiếm sĩ ra, ương ngạnh ngăn cản.

Bát giai Liệt Diễm kị sĩ Thác Ni, cửu giai Tật Phong kiếm sĩ Trúc Lâm, cửu giai Cuồng Sa chiến sĩ Mễ Cách, ba tên này cũng cùng đám thuộc hạ chạy khỏi đám đông, không dám đối mặt với quần công của họ.

“Đoàn trưởng, bạch điêu xạ thủ báo lại, bọn hắc y nhân đã hành động, đang tiến về phía này. Khải Đặc bọn hộ đã triệu tập đại bộ đội rồi!” Từ phía thông đạo dưới đất, nhận được tin tức do bạch điêu xạ thủ mang lại, đoàn trưởng Đại địa kị sĩ Thuỵ Ân nhìn tình hình hỗn chiến, lập tức chạy ra khỏi thông đạo báo cho Diệp Phong.

“Nhanh vậy à? xem ra đám gia hoả kia tính nhẫn nại cũng không có.” Diệp Phong nghe vậy lộ ý chê bai, suy nghĩ một lúc, rồi chính sắc nói cho Thuỵ Ân sơ lược kế hoạch, bảo truyền cho bọn Khải Đặc lập tức chấp hành.

“Lôi Ân, bọn hắc y nhân là sao?” Phỉ Phỉ ỷ ôi trong \*\*\*\*\*g ngực tình nhân, nghe đoạn đối thoại của hắn với Thuỵ Ân, rồi chờ Thuỵ Ân rời đi, lập tức tò mò hỏi.

“Ân, là một đám rác rưởi muốn thừa loạn mà cướp lấy Liệt diễm sáo trang đó mà. Cuối cũng cũng sẽ chết thôi, nàng không cần quan tâm!” Diệp Phong ôm tiểu tình phụ mỉm cười, lại xem đại chiến miễn phí.

Nhìn vào hỗn chiến trong lăng mộ mà nói, những kiện Liệt Diễm sáo trang chính là hoạ căn. Chỉ cần thế lực hay cường giả nào có được, liền lập tức bị quần công, bị giết không tha!

Lúc này trong lăng mộ, Quang Minh đế quốc, Ải nhân vương quốc, mỹ nữ nô đãi đoàn, Tư Địch dong binh đoàn, bốn thế lực lớn có được Liệt Diễm sáo trang, tất cả đều đang bị vậy công, đang lâm vào tình trạng nguy hiểm!

“Đáng chết, muốn có được Liệt Diễm hạng liên thì tản ra!” Đoàn trưởng của mỹ nữ nô đãi đoàn Ái Ti, mắt thấy bọn kiếm sĩ thủ hạ lần lượt ngã xuống, biết nếu không thể chạy thoát, đừng nói tới việc có được Liệt Diễm hạng liên, ngay cả việc còn giữ được tính mạng ả cũng không xong. Bởi vậy, ả chỉ có thể cắn răng đem Liệt diễm hạng liên quăng về phía bên kia.

“Mau, mau, mẹ nó, tránh ra, không được lấy hạng liên của lão tử!”

“Ha ha ha, ta đã có, thần khí, thần khí, Liệt diễm hạng liên là của ta…..a…..”

Liệt diễm hạng liên dược Ái Ti ném ra, lập tức bị cường giả các tộc tranh nhau. Một thanh niên kiếm sĩ vừa chụp được, vui mừng đeo vào tay, thì bị cường giả bên cạnh đánh chết!

Thanh niên kiếm sĩ đã chết, cường giả giết hắn có hạng liên vào tay, lập tức trở thành mục tiêu công kích của kẻ khác, kết quả là tạo thành một trận đồ sát tranh giành hạng liên.

Cửu giai tật phong kiếm sĩ Trác Lâm của Quang Minh vương quốc, cùng nguyên soái Mễ Cách của Ải nhân vương quốc, mắt thấy Ái Ti ném hạng liên đã giải trừ nguy cơ bị đồ sát, cân nhắc nặng nhẹ, xót xa đưa sáo kiện mà ném đi, dùng cách của Ái Ti mà thoát khỏi sự công kích của nhữngkẻ tranh giành sáo kiện.

Năm kiện sáo trang, ba kiện đã được ném đi, chỉ còn hai kiện trong tay đoàn trưởng Thác Ni - Tư Đich của Tư Địch dong binh đoàn, vẫn cứ nắm trong tay Liệt Diễm thần phủ sắc bén, cùng Liệt Diễm thần quan với ưu thế triệu hoán ra vô hạn kết giới Hoả Chi Tí Hộ. Gã cưỡi Hoả diễm sư thứu bay nhanh về phía cửa động lăng mộ. Theo sát là đám dực nhân Áo Ni Khắc có thể bay, và thú nhân, những cường giả có ma sủng phi hành.

Vào lúc này một trận bạo phá vang lên. Từ cửa vào lăng mộ và mười tám thông đạo, đột nhiên có vô số những viên đạn màu đen to cỡ mắt trâu bay vào, rơi xuống đất, nổ liên hồi, tạo ra những luồng khói màu đỏ sậm, lan toả rất nhanh. Cường giả các tộc hít vào, nhanh chóng mê muội đầu óc, từng lớp từng lớp ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

“Không tốt, đám khói này có độc! mọi người mau xua đám khói này mau!”

Áo Ni Khắc, Nộ Nham, La Luân và các cường giả đứng đầu mắt thấy lượng lớn cường giả các tộc hít phải đám khói, một lượng lớn ngã xuống hôn mê bất tỉnh, lập tức hô to những thủ hạ bên cạnh, vận đấu khí, ma pháp, xua tan khói độc màu đỏ sậm này đi.

Đáng tiếc, những viên đạn này xuất hiện quá đột ngột, đa số cường giả đều hít phải đám khói này, đầu óc mê muội rồi bất tỉnh, căn bản không có thời gian dùng đấu khí hay ma pháp để xua khói!

Cũng vào lúc này, lưu manh hầu tử Tiểu Hắc thừa dịp độc khí lan tràn, lập tức nhặt lấy Liệt diễm thần giới, yêu đái, hạng liên trong mấy tay cường giả bị hôn mê, rất nhanh chóng đem ba cái bảo bối này mà chạy vào thông đạo dưới đất. Đám cường giả đang kinh hoàng hoàn toàn không quan sát được hành động rất nhanh của tiểu súc sanh này. Một trận âm thanh cổ quái vang lên, một đám hắc y quy giả từ mười tám thông đạo và cửa vào lăng mộ lao ra, bao vậy những cường giả có thực lực không bị trúng độc vào trong trung tâm lăng mộ. Bọn người Thác Ni muốn bay ra khỏi lăng mộ thì lập tức bị đám quy giả rút Mê Hồn Đạn ra chuẩn bị ném vào, khiến bọn chúng buộc phải lui về dải đất lung tung.

“Các ngươi là ai?”

Ở trung tâm lăng mộ còn khoảng 2000 cường giả có thực lực, không bị hôn mê. Bọn hok nhìn đám quái nhân trang phục kì lạ, tay cầm quái đao, ngôn ngữ quái đản, nổi giận quát hỏi.

“Ta là quan chỉ huy quy giả liên đội của Quy Bản đế quốc, Thạch Xuyên – Tú Cát, hôm nay ta muốn mời các ngươi toàn bộ biến khỏi thế giới này!”

Thạch Xuyên – Tú Cát tay cầm đao, cùng Quỳnh Dịch sóng vai đi từ cửa vào lăng mộ, nhìn cường giả các tộc bị quy giả bao vây, cố gắng dùng ngôn ngữ thông dụng của Nam Bắc đại lục mà khinh thường cười lạnh.

“Đại Quy Bổn đế quốc? quy giả liên đội? là quốc gia nào? hình như rất giống “quy” đó!?”

Cường giả các tộc tập trung tại trung tâm nghe nói xong, tất cả đều mơ hồ nhìn lẫn nhau. Tất cả đều chưa từng nghe nói đến một Đại Quy Bổn đế quốc, cái gì mà quy giả liên đội, lại càng không hiểu tại sao bên cạnh Thạch Xuyên – Tú Cát lại có một đoạ lạc thiên sứ.

“Đại Quy Bổn đế quốc? ta xem các ngươi giống với mấy con rùa to lắm. Chắc là bộ đội rác rưởi của đám rùa đó rồi!” Cường giả các tộccòn đang mơ hồ, thì Diệp Phong đi ra từ phía đông, nơi có thông đạo dưới đất, nhìn Thạch Xuyên – Tú Cát mà khinh bỉ cười lạnh.

Tên gia hoả này khi thấy mấy viên hắc đạn sắp rơi trên đầu, lại phát hiện lũ hắc y nhân mặc trang phục như của nhẫn giả đang tiến vào thông đạo, liền bảo Phỉ Phỉ rất nhanh tiến vào thông đạo phía đất. Tiếp đó hắn dùng chánh khí đuổi đám khói màu đỏ sậm đi, rồi yên lặng theo dõi cuộc chiến. Hắn lại thấy Tiểu Hắc mang về ba kiên bảo bối, mừng rỡ khích lệ nó một phen. Khi nghe thấy khẩu khí của tên tiểu quỷ đáng chết Thạch Xuyên – Tú Cát, hắn nhịn không được bèn bước ra.

“Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ ??!”

Cường giả ở dải đất trung tâm cơ hồ đều là những nhân vật nổi danh. Không ít người đều chú ý đến nhân vật phong vân gần đây nhất, Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ. Bởi vậy, ngoại trừ La Luân và Á Sắt Lâm đã chú ý đến Diệp Phong, cường giả còn lại vừa thấy hắn, thêm vào nhận thức được hắn, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại chú ý đến cái lỗ nhỏ sau lưng hắn không có ai, cả thành viên Tư Lược Đoàn của hắn đều không có mặt, cảm giác vô cùng kinh ngạc, không giải thích được tại sao ở Mạt La đế quốc đang tốt lành, lại chỉ phái hắn một mình lên đây?

“Hắn là Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ? hắn đã đem Phỉ Phỉ đi?” Thủ lĩnh hoả tinh linh chưa từng nhìn qua bức hoạ của Lôi Ân, nhưng đã nghe qua phong thanh những việc về hắn. Khi nghe các cường giả xung quanh bàn tán về hắn, lại không thấy ai ở cái lỗ phía sau lưng hắn, tâm trạng rất lo lắng cho an nguy của nữ nhi.

Thạch Xuyên – Tú Cát ngnhe Diệp Phong nói xong, hai mắt lộ tia hung quang, chỉ vào Diệp Phong như muốn chửi lại rồi lệnh cho quy giả giết chết Diệp Phong, nhưng bị Quỳnh Địch ngăn lại, kể cho gã ngnhe sự tích của Diệp Phong.

“Hắn chính là tên Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ nổi danh đó ư?” Thạch Xuyên – Tú Cát đã biết thân phận của Diệp Phong, âm thầm quan sát, rồi cười lạnh: “Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, đừng tưởng ngươi nổi danh ở Nam Bắc đại lục rồi có thể làm tàng ở cái đại lục rộng lớn này. Ngươi dám vũ nhục Đại Quy Bổn đế quốc chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi chết không có đất chôn!”

“Ai, cái câu “chết không có đất chôn” cũ rích này, cứ nghĩ chỉ có bọn ngu ngốc mới nói câu này thôi, bây giờ cả súc sanh cũng nói…..Thật sự làm ta khó xử quá.” Diệp Phong dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Thạch Xuyên – Tú Cát và Quỳnh Địch, điểm cây Thanh sảng tiêu hồn, khinh bỉ cười nhạo.

“Thạch Xuyên đại tá, tên Lôi Ân này thường xuyên mở cái miệng cầm thú mà khích bác, ngài đừng để cho hắn làm tức giận. Thừa dịp hắn không có người giúp đỡ mà giết chết hắn và đám hỗn đản kia rồi cướp lấy Liệt Diễm sáo trang.” Quỳnh Địch không giải thích được tại sao Diệp Phong chỉ có một mình, nhưng đây là cơ hội tốt hiếm có, hắn không muốn bỏ lỡ. Đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Diệp Phong, nhẹ giọng nhắc nhở Thạch Xuyên – Tú Cát.

“Ân, tiên sinh nói có lý, vậy Liệt Diễm sáo trang ở đâu?” Thạch Xuyên – Tú Cát nghe nói có lý, căm hận liếc Diệp Phong, rồi hỏi Quỳnh Địch để chuẩn bị động thủ.

Lời của hắn vừa dứt, các cường giả đang kinh hoàng lập tức bình tĩnh lại, nhìn quanh tìm Liệt Diễm sáo trang, thì phát hiện ngoại trừ hai kiện trên mình Thác Ni, còn lại đã biến mất! Tất cả không nhịn được lộ ra thần sắc lo lắng khó hiểu.

“Nhất định là Lôi Ân! khẳng định là hắn đã trộm đi ba sáo kiện! Thạch Xuyên đại tá, trước tiên diệt hết đám rác rưởi này, sau đó chúng ta cẩn thận tìm kiếm lại!” Quỳnh Địch không thấy dấu vết của ba kiên sáo kiện khác, không ngnhĩ làm trễ nải thời gian, lập tức hướng Lôi Ân đề nghị Thạch Xuyên – Tú Cát triển khai tấn công.

“Tất cả quy giả nghe lệnh! lập tức giết chết mấy tên này, đặc biệt tên Lôi Ân dám vũ nhục đế quốc!”

Ngoại trừ một đại đội quy giả nhằm vào Diệp Phong, còn lại đèu lấy ra Mê Hồn đạn, nhắm vào dải đất trung tâm nơi các cường giả đang đứng mà quăng, sau đó lập tức cầm ác đao mà tiến tới.

Mặt khác, ba sáo kiện biến mất, chỉ còn Liệt diễm thần phủ và thần quan trong tay Thác Ni, ai có khả năng phi hành đều hường về Thác Ni, ai không phi hành được thì trút giận vào đám quy giả phía trước, nhanh chóng triển khai phản kích.

Cường giả các tộc có thể không bị khói độc làm bất tỉnh đều là tinh anh trong tinh anh, bây giờ chú tâm đề phòng, tự nhiên sẽ không bị Mê Hồn đạn của quy giả gây hại. Song phương vừa chạm mặt nhau, đã đánh tới tấp, trận trận âm thanh, vô cùng kịch liệt!

“Rác rưởi, hôm nay bổn đoàn trưởng phải cắt đầu các ngươi ném ra biển cho cá ăn!” Diệp Phong nhìn đám quy giả vọt tới, hung hăng cười lạnh, huýt sáo một tiếng.

“Giết!”

Sau tiếng huýt sáo, trận trận sát thanh đột nhiên vang lên. Cửa vào lăng mộ và mười tám thông đạo nhanh chóng xuất hiện thành viên Tư Lược đoàn. Diệp Phong bước vào thông đạo gần đó, huýt sáo một tiếng, lập tức xuất hiện một đại đội Đại địa kỵ sĩ.

Dựa thoe kế hoạch đơn giản của Diệp Phong, thành viên Tư Lược Đoàn bí mật theo sau quy giả liên đội, cho nên ngay khi Diệp phong huýt sáo, bọn họ lập tức phóng ra chém giết.

“Trời, binh lực nhiều như vậy làm sao tới đây? chẳng lẽ bộ đội bên ngoài xảy ra việc ngoài ý rồi?”

Áo Ni Khắc, La Luân , Nộ Nham, Khắc Lạp Khắc, Mễ Cách, Trúc Lâm đại biểu của sáu nước thấy một lượng lớn nhân mã lao vào lăng mộ, nhất thời lộ thần sắc khiếp sợ, không giải thích được. Thêm nữa bọn họ lo lắng cho bộ đội bên ngoài xảy ra việc ngoài ý muốn.

“Không xong, Thạch Xuyên đại tá, Lôi Ân quá giảo hoạt, đã che giấu nhiều phục binh, chúng ta mau rút thôi!”

Hắc Ám giáo hoàng trẻ tuổi Quỳnh Địch mắt thấy tình hình phát sinh đột biến, lập tức nhắc nhở Thạch Xuyên – Tú Cát rút lui.

“À, tốt tốt, chúng ta rút!” Thạch Xuyên Tú Cát vừa mới còn rất tự tin, kiến thức được lượng lớn nhân mã của Tư Lược Đoàn lao ra, nhất thời không còn chút oai phong trước đó, cao giọng gọi tất cả quy giả hướng cửa động mà rút lui.

## 143. Chương 143 - Lưu Manh Đại Hoạch Toàn Thắng, Chúng Cường Úc Muộn Cật Biết

“Muốn chạy, đừng cĩ mà mơ, chết đi”

Khải Đặc cưỡi ngưa đi trước dẫn đầu Liệt Diễm kỵ sĩ đồn, từ phía trước cửa mà tiến vào lăng mộ, múa một kích giết chết 3 tên quy giả muốn ngăn cản. Gả thấy thủ lĩnh của địch quân muốn hạ lệnh chạy trốn, lập tức mở miệng quát to, gọi Liệt Diễm kỵ sĩ ph ĩng về phía Thạch Xuyên – Tú Cát.

Hiện nay thành viên cận chiến của Tư luợc đồn được bổ sung, cũng được trang bị trọng trang bằng cương thiết. Ch úng Liệt Diễm kỵ sĩ hàng ngủ chỉnh tề mà trùng phong, khí thế tuyệt đối mãnh liệt, thanh thế thật kinh người!

Thạch Xuyên – Tú Cát thấy tình hình này liền kinh hãi thần sắc, trong lòng biết không thể vượt qua, liền gọi Quỳnh Địch cùng các quy giả nhằm về phía đông có một thông đạo để triệt li. Kết quả là bị cường giả các tộc cùng với Bạch Điêu xạ thủ và hỏa thương xạ thủ của Tư lượt đoàn công kích mãnh liệt, căn bản không thể tiến vào thông đạo.

Tiếng hảm sát, tiếng thương đánh, tiếng điêu kêu, tiếng trâu rống, tiếng sói tru, tiếng kêu thảm, các loại âm thanh trong ánh sáng không ngừng vang lên. Liệt diễm kỵ sĩ, Bạch Điêu xạ thủ, lôi đình đao khách, Đại địa kỵ sỹ, Cự giải chiến sĩ, Cự nhân chiến sĩ của Tư lượt đoàn lần lượt tiến vào, khí thế vô cùng hung mãnh, triển khai trận đồ sát vô tình lên đám quy giả. Chỉ thấy chân khí mãnh liệt, ma pháp vô hạn, đạn bắn tới tấp, thật là hãi hùng!

Quá mạnh, cái bộ đội này quá mạnh, Ám Ảnh quy giải liên đội của chúng ta không có khả năng là đối thủ….. Thạch Xuyên – Tú Cát nhìn bên mình liên tục bị giết, trong lòng vừa nghĩ vừa lo lắng.

Thạch Xuyên – Tú Cát từ lúc bắt đầu ở Nam Bắc đại lục, lần đầu đánh nhau với Hắc Ám giáo đình, chiếm được thế thượng phong, tiếp đó dùng cái danh Ám Ảnh để tiêu diệt các thế lực ở Hỗn Loạn hoàng nguyên, như mỹ nữ nô đãi đoàn và Tật phong cường đạo đoàn cùng các thế lực khác cướp cóc tiền tài và nữ nhân, đến nay chưa có gặp qua đối thủ khó khăn nào, chẳng bị tổn hại gì.

Bởi đến nay gã hoàn toàn không để các thế lực ở Nam Bắc đại lục vào mắt. Cho đến hiện nay, nhìn các thành viên tư lượt đoàn cường mãnh giết quy giả không thương tiếc, gã mới biết rốt cuộc cái gì gọi là cường đại. Bọn họ dựa vào Mê Hồn đạn, quy giả đao, quy giả phiêu (khiêng rùa) cùng với xuy thỉ (loại ống trúc phóng ám khí), ương ngạnh với thành viên Tư lược đoàn toàn thân là cương thiết khải giáp căn bản không đem lại hiệu quả. Ngược lại còn bị võ công cường đại của người ta cùng tử đạn của hỏa thương đánh cho kêu thảm thiết không ngừng rồi ngã xuống.

So với Thạch Xuyên – Tú Cát, cường giả các tộc không bị độc mê bởi công kích trước đó của quy giả, nhìn thế tinh nhuệ của Tư lượt đoàn đều rất kinh hãi, không tưởng được Hoàng Gia Tư lược đoàn lại phát triển nhanh như thế, hơn nữa không nói đến trang bị và tọa kỵ, võ công lại rất kỳ lạ, đấu khí tinh thuần, lại có một lượng lớn địa tinh hoả thương. Bộ đôi như vậy thật là vương bài trong vương bài. Cùng bọn họ tác chiến nếu binh lực không đủ, khẳng định sẽ bị quần công tại đâu cũng sẽ như đám quy giả sợ hãi đang bị họ đồ sát.

“ Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, tên súc sanh giảo hoạt này. Chờ xem ta nhất định sẽ tìm biện pháp bào thù”. Quỳnh Địch nhìn những tên hải ngoại ngu ngốc của Thạch Xuyên – Tú Cát không thể ngăn được thế công của Tư lược đoàn, trong lòng thậm chửi, lặng lẽ về phía tây ở góc tườn, nơi HấcÙm thử nhân đã đào một thông đạo.

“ Tên Áo Ni Khắc đáng chết đã khó thương lượng, ta phải mau chóng chạy thoát khỏi lăng mộ, nếu không bọn người Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ tham lam này đến, nhấ định sẽ không bỏ qua cho ta!” Thác Ni có được Liệt Diễm thần phủ và Liệt Diễm thần quan, dùng lợi thế sắc bén của thần phủ và kết giới, một mình vượt qua thế công của trên một trăm tên bên Áo Ni Khắc, mắt thấy Tư lược đoàn lại quá mạnh như thế, trong lòng kinh hãi suy nghĩ rồi từ từ triệt thoái về thông đạo phía bắc.

Mặt ngoài nhìn vào thì có hơn trăm cường giả quần công Thác Ni, kỳ thật chỉ có Áo Ni Khắc là ra chiêu, Cường giả còn lại đều vây quanh Thác Ni, rất ít người ra tay, bởi vì bọn họ tự biết là thực lực không bằng Áo Ni Khắc, sợ khi Thác Ni bị giết, Áo Ni Khắc sẽ cướp đựơc thần phủ và thần quan. Nếu bọn họ ra tay, Thác Ni cho tới bây giờ cũng không có khả năng giữ được hai kiện thần khí đó.

“ Chú ý không được để cho tên nào của vương quốc rác rưởi đó chạy thoát. Còn tên đầu lĩnh của đám đó phải bắt sống cho lão tử!”. Diệp phong cảm thấy thực lực của quy giả quá yếu ngoài ý muốn, miệng hút thuốc đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến nhìn đàm quy giả sắp bị thành viên Tư lược đoàn tiêu diệt, chỉ vào Thạch Xuyên – Tú Cát mà cao giọng hét lớn”.

“Vâng!”. Thành viên Tư Lược đoàn đang hăng say chém giết, nghe lệnh đoàn trưởng, đều ứng thanh lĩnh mệnh, đặc biệt chú ý đến tên quy giả đầu lĩnh đang được bảo vệ trong trung tâm.

Tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ, tiểu tình phụ của lưu manh đoàn trưởng, thấy cuộc chiến bên ngoài tạm ổn, liền tử thông đạo dưới đất chui lên, đứng bên cạnh tình nhân mà quan sát phụ thân. Nàng thấy ông không bị thương bởi đám quy giả, đã yên tâm hơn cũng không cón quá lo lắng nữa.

“Quỳnh Địch, Quỳnh Địch, Quỳnh Địch tiên sinh đâu? Không lẽ y bị giết mất roài sao?” Thạch Xuyên – Tú Cát nhìn một lượng lớn địch nhân vây quanh mình, sau khi kinh hoảng thì phát hiện ra Quỳnh Địch không còn bên cạnh gã, lập tức lo lăng nhìn chung quanh để kiếm, muốn y cho gã một ý kiến để rút lui.

ở góc tường bí mật phía tây bên trong lăng mộ, tám gã Hắc Ám thử nhân đang ẩn tàng trong thông đạo, trộm nhìn về phía bên này, thấy giáo hoàng bệ hạ đang bay đến. Khi giáo hoàng bệ hạ sắp đến, thì thở phào nhẹ nhỏm, lại đột nhiên xuất hiện một dực nhân thục nữ mỹ lệ thánh khiết với tốc độ cực nhanh bay về phía giáo hoàng bệ hạ. Dực nhân thục nữ từ phía bắc bay tới quát to, không sợ vì làm lộ thân phận của Quỳnh Địch giáo hoàng.

“ Đoạ lạc thiên sứ, ngươi tưởng răng bỏ rơi đồng bạn một mình để chạy trốn thí thoát sao? Hắc Aùm ma thần tại Minh giới đang chờ các ngươi đến thị phụng đo!ù”

Hắc Ám thử nhân kêu lên nhưng đã trễ. Á Sắc Lâm giáo chủ mỹ lệ vừa khi giọng bọn chúng dứt, đã nhanh chóng ngăn chăn Quỳnh Địch muốn chạy trốn. Nàng huy kiếm triển khai y tấn công không ngừng, làm cho Quỳnh Địch chỉ có thực lực thất giai hoàn toàn không thể thoát ly được, chỉ còn cách là ương ngạnh huy kiếm chống trả!

Tám gả Hắc Ám thử nhân thấy tình huống này bàn luận một hồi, rồi để ba gã đi ra bên ngoài gọi hơn trăm Hắc Ám thử nhân, hy vọng có thể hổ trợ cho giáo hoàng bệ hạ.

Diệp Phong vẫn đứng yên quan sat tình hình các nơi, thấy Á Sắc Lâm đang ngăn chặn đoạ lạc thiên sứ, cũng như tên Thác Ni đang muốn chạy trốn kia, nghĩ một lúc, rồ bảo Phỉ Phỉ vào động dưới đất, thông qua truyền tống trận để về trú địa gọi Lạc Phĩ Nhĩ, để y mang theo tiểu Hắc cùng với đệ nhị Bạch Điệu đệ nhị xạ thủ đại đội, rời khỏi lăng mộ, chuẩn bị phục kích Thác Ni có thần phủ và thần quan.

Sau đó tên gia hỏa này ra lệnh cho Kiệt Nã Tư , dẫn Bạch Điệu xạ thủ bay đến phía bắc nơi Áo Nhĩ Khắc đánh nhau, nhất định phải như là “ ngoài ý muốn “ để Thác Ni chạy thoát.

Kiệt Nã Tư mặc dù khó hiểu sao đoàn trưởng lại cố ý để cho Thác Ni chạy thoát. Bất quá tên bại hoại tinh linh này luôn vân mệnh đoàn trưởng đại nhân. Mệnh lệnh vừa dứt không cần nói nhiều, đã dẫn hai Bạch Điệu xạ thủ đại đội bay về phía Thác Ni.

“ Xong hết, xong hết rồi, Quỳnh Địch tiên sinh cũng bị vây, chẵng lẽ hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây sao?”. Thạch Xuyên – Tú Cát thấy đám quy giả rất nhanh bị đồ sát, Quỳnh Địch lại bị một dực nhân mỹ nữ tấn công, trong lòng tuyệt vọng ca thán, không thể chấp nhận được sự thật chính mình sắp chết tại đây.

Phần đông quy giả không am hiểu ngôn ngữ Nam Bắc đại lục chỉ có mà kêu oai oai, người khác không hiểu được, đối mặt với sự đồ sát hung mãnh của thành viên Tư lược đoàn và cường giả các tộc đều sợ hãi không ngớt, có tên nhát gan thậm chí cón đái cả ra quần.

Cuối cùng dưới sự vây công của thành viên Tư lược đoàn và cường giả các tộc, Thạch Xuyên – Tú Cát bị Ái Đức đánh gãy chân rồi bắt lấy, còn đám quy giả toàn bộ bị đồ sát.

Quỳnh Địch vồn không phải là đối thủ của Á Sắc Lâm, cả một trăm Hắc Ám thử nhân đến tiếp tay, cũng không giúp được giáo hoàng bệ hạ, lại còn bị Bạch Điêu xạ thủ do Diệp Phong phái đến giết hại vô tình. Chân trái, phần mông bên phải, cùng với cánh tay trái của Quỳnh Địch đều bị trúng tên, Á Sắc Lâm nhân cơ hội mà chém đứt cánh tay phải của y, khiến y ngã xuống đất rồi bị bắt sống.

Bọn cường giả Áo Ni Khắc bị các Bạch Điêu xạ thủ dưới sự điều khiển của Kiệt Nã Tư cố ý bắn loạn , phải tránh né cung tên vá không đuổi kịp tốc độ của Hỏa Diễm sư thú, để Thác Ni chạy thoát vào thông đạo. Tất cả đều tức giận trách bọn xạ thủ Kiệt Nã Tư cố ý cản trở bọn họ!

Cường giả hôn mê nằm trên mặt đất, trong lúc hỗn loạn có số ít xui xẻo bị giết chết. Diệp Phong quan sát thân thể và thi thể nằm đầy trên mặt đất, lệnh cho Aùi Đức đem Hỏa Diễm viên vương còn bất tỉnh sang một bên, rồi phân phó thành viên Tư Lượt đoàn thu nhặt những chiến lợi phẩm, xem trên mặt đất có vật gì tốt mà không còn chủ nhân hay không, thừa lúc cường giả các tộc không để ý mà lấy hết.

Trận chiến kết thúc, không còn sào trang để tranh đoạt, cường giả các tộc kiểm tra lại thân thể của các thuộc hạ bên mình. Quả thật bọn họ chỉ bị hôn mê, không gì đáng ngại cả. Rồi cẩn thận tìm kiếm một phen, để tìm tung tích ba sáo kiện còn lại, nhưng rốt cuộc chỉ có tức giận và thất vọng.

Diệp Phong thấy bọn họ như vậy, nghe bọn cường giả Áo Ni Khắc la lối, thì đi tới cười hỏi: “Áo Ni Khắc đoàn trưởng, lời nói thật không phải là lời dễ nghe, chúng ta tất cả mọi người đều tham, đều muốn chiếm được Liệt Diễm sáo trang. Tại đâu dưới tình hình như vậy, người nói rằng xạ thủ của ta cố ý để cho Thác Ni có thần phủ và thần quan chạy trốn là sao đây?”

Tên gia hỏa này quả có bản lĩnh về nói dối, thật sự càng ngày càng điêu luyện. Hắn cố ý để Thác ni chạy thoát, để tránh cho tất cả các cường giả các tộc ở đây lại muốn cướp đoạt, gây ra những khó khăn, dẫn đến không ít phiền toái. Hắn liền dung phương thức âm thầm ngăn chặn, để có thể tới tay Liệt Diễm sáo trang.

“…..…...”Áo Ni Khắc rất có phong đô thân sĩ, nghe Diệp Phong nói rằng tất cả mọi ngưởi đều tham, có chút xấu hổ. Nghĩ lại nếu đối phương muốn có Liệt Diễm sáo trang , quả thật không thể cố ý để Thác Ni chạy thoát, buồn bực chẳng biết nói cái gì cho tốt.

Kỳ thật vần đề chính là Thác Ni đã chạy thoát, nếu lại nói nữa thì là nói nhãm, y chỉ còn cách ngậm lấy sự câm phẫn mà thôi. Nếu không như thế, trong khi Quang Minh ma kiếm sĩ đại đội mặc dù tổn thất không nhiều, nhưng đều đang ở trạng thái hôn mê, chỉ dựa vào lực của một mình y mà đối đầu với cả Mạt La Hoàng Gia Tư lược đoàn, căn bản là chuốc họa vào thân, chỉ sợ rằng sau này không có cơ hội sữa chữa sai lầm này.

Cửu giai Quang Minh ma kiếm sĩ Áo Ni Khắc đối với lời cười hỏi của Diệp Phong không có lên tiếng. Còn những cường giả bất mãn khác nhìn trận thế của Tư lược đoàn chỉ có thể nhẫn nhĩn không nói gì!

“ Lôi Ân đoàn trưởng thật giỏi, sau trận chiến cũng không quên thu nhặt chiến lợi phẩm, cả Hỏa Diễm viễn vương bị bất tỉnh cũng lấy luôn, thật sự là thu hoạch rất nhiều đó ?!” Đoàn trưởng Quang Minh đế quốc Hồng Ưng kỵ sĩ Tát Đức – Cáp Phật, anh tuấn tóc đỏ, nhìn Diệp Phong mà cười khẽ bất mãn, ánh mắt lộ ra một dáng ý nói là ngươi quá tham lam.

Cửu giai ma sủng hay là cửu giai ma tinh đều là vật siêu cấp hiếm có, bọn họ đã mất bao nhiêu khí lực để danh ngất nhưng rốt cuôcc lai để Tư Lược đoàn thuận tay lấy đi. Tát Đức dĩ nhiên cũng sinh ra bất mãn và ganh tỵ!

“ Hắc, hắc! Tát Đức đoàn trưởng quá khen, sau chiến trận thu về chiến lợi phẩm, đó là việc làm của Tư lược đoàn. Cái bọ đội này của ta, không giống như quân đội chính quy của các người được quốc gia nuôi, chỉ có dựa vào cố gắng của chính mình thôi!”. Diệp Phong nhìn Tát Đức, hoàn toan không để ý hắn trong mắt, túy ý mà cưởi rồi trả lời.

Gia hỏa này là ai? Chỉ cân có lợi, hắn sẽ không để người khác trong mắt, thậm chí chỉ cần nhìn, có thể phát tài là tốt!

“ Lôi Ân đoàn trưởng, có thể hay không hỏi ngài về Tư lược đoàn, làm sao tiến vào U Cát Nhĩ sơn này. Tình hình bộ đôi bên ngoài của chúng ta như thế nào rồi?” Thủ lĩnh Hỏa tinh linh La Luân, cùng đệ nhất cường giả ở Quang Minh đế quốc, cửu giai tật phong kỵ sỉ Trác Lâm, hướng Diệp Phong mà hỏi.

“ Bộ đội của ta tiến từ phía dưới. Tình hình bộ đội của các ngài ở bên ngoài không có việc gì!” Diệp Phong chỉ về phía Đại Địa kỵ sĩ đoàn mà mỉm cười trả lời, làm cho đại biểu các quốc gia yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

“Lôi Ân đoàn trưởng, chẳng biết có thấy ba sáo kiện Liệt Diễm sáo trang còn lại hay không?” Không có khả năng tranh được Liệt Diễm sáo trang, hoàng kim hùng sư Nộ Nham cùng những cường giả xung quanh nghĩ đến dọa lạc thiên sứ cùng ba sáo kiện khác bị Lôi Ân lén trộm đi, không nhịn được mở miệng hỏi.

“ Đương nhiên là không. Quy giả liên đội xuất hiện, ta cũng đang lúc tiến tới!” Diệp Phong nhìn tên sư tử nóng nảy, lắc đầu trả lới, nói dối cũng không có thay đổi bộ dạng.

“ Cái đám quy giả trang bị cổ quái, ngôn ngữ kỳ lạ này tựa hồ không phải chủng tộc ở Nam Bắc đại lục chúng ta.Cái tên bị Lôi Ân đoàn trưởng bắt sống, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào?” Đại Biểu năm quốc gia còn lại nhìn Diệp Phong, rồi chính sắc hỏi.

“ Ha ha ha, ta với đám rác rưởi kia thật tò mò. Bây giờ hắn đã trở thành ‘tù nhân của ta’, sau khi chấm dứt mọi việc, ta nhất định sẽ thẩm vấn hắn kỹ một phen!” Diệp Phong nghe vậy cười lớn, cố ý nhấn mạnh ‘ tù nhân của ta’, để ra hiệu nhắc nhở đại biểu các quốc gia đừng có chủ ý bắt giữ.

“ Nêu Lôi Ân đoàn trưởng thẩm vấn xong, phát hiện tình huống gì bất lợi với mọi người, thỉnh cầu ngài báo cho một tiếng!”

Đại biểu sáu quốc mặc dù muốn biết sự tình của bộ đội chủng tộc kỳ quái này, nhưng bộ hạ của bọn họ hiện giờ tất cả đều bị hôn mê, không có lực lượng đối khác với Tư lược đoàn, chỉ còn cách noi với Diệp Phong, nhẫn nhịn một phần, cười cho lấy lệ.

“ Nhất định, nhất định. Mạt La đế quốc chúng ta luôn chuộng hòa bình. Nếu phát hiện chủng tộc này dới với mọi người bất lợi, nhất định sẽ thông tri cho tất cả mọi người!” Diệp Phong nghe đại biểu sáu quốc nói xong, trong lòng cũng không lo lắng gì, ngoài miệng cứ dùng lời khách sáo mà đáp ứng.

Nếu thẩm vấn có kết quả, phát hiện sự tình uy hiếp với các quốc, trong khi Diệp Phong có thể bảo vệ được Mạt La đế quốc, tên gia hỏa này sẽ không nói việc gì cho sáu quốc. Dưới tình hình tự bảo vệ, các quốc càng loạn, hắn cáng cao hứng!

Đại biểu sáu quốc thấy hắn nói vậy, cũng không có ý kiến gì nữa, bắt đầu tìm biện phát đánh thức những tên thuộc hạ bị bất tỉnh, còn các cường giả khác thì rút khỏi.

Ba vị lão chủ giáo Quang Minh giáo đình đều ngoài ý muốn bị độc mê, tự nhiên Á Sắt Lâm có thể ra mặt đề nghị tiểu tình nhân giúp đem đạo lạc thiên sứ về, chỉ huy của đám Hắc Ám thử nhân, để thẩm vấn nơi hac lạc của đám Hắc Ám giáo đồ còn lại.

Diệp Phong sớm chuẩn bị sẽ thẩm vấn đọa lạc thiên sứ, nghe đề nghị của Á Sắt Lâm xong, không có lâp tức đáp ứng, tỏ vẻ muốn rời khỏi, để hội hợp với Lạp Phi Nhĩ ngăn chặn Thiết Ni, rồi mới thẩm vấn Đọa Lạc thiên sứ, xem tình hình như thế nào lúc đó sẽ định đoạt.

La Luân đối với quan hệ của Phỉ Phỉ và Diệp Phong rất là nghi hoặc, hướng Phỉ Phỉ hỏi. Phỉ Phỉ chỉ cuối đầu xấu hổ, không nói gì, ông chỉ còn cách chủ động đến hỏi Diệp Phong, muốn là khi toàn bộ mọi việc kết thúc, nói vài việc với Diệp Phong, cũng như trước khi hồi quốc phải biết rõ quan hệ giữa Phỉ Phỉ vả Diệp Phong!

Đối với lão trượng nhân tương lai muốn tìm mình nói vài chuyện, Diệp Phong nhìn Phỉ Phỉ đang xấu hổ, cảm giác có chút rắc rối, nhưng cũng chẳng lo lắng gì, dù sao hắn và Phỉ Phỉ thật lòng, hơn nữa gạo đã nấu thành cơm rồi, lão trượng nhân không vui cũng không có khả năng bỏ mặt cảm thụ và danh tiếng của Phỉ Phỉ. Muốn tách rời bọn họ tốn nhiều lời cũng không được.

## 144. Chương 144: Chưng Khí Chiến Hạm，phù Không Dâm Thiên Sử

Cuộc tranh dành Liệt diễm sáo trang ở U Cát Nhĩ sơn kết thúc không lâu, trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người, được biệt là Thác Ni – Tư Địch có được Liệt Diễm thần Phủ và Liệt Diễm thần quan, trở thành nhân vật phong vân nhất đại lục. Tất cả đều muốn có thần khí của cường giả, tìm kiếm gã và tung tích của ba kiện Liệt Diễm sáo trang còn lại ở khắp nơi.

Tiếp theo là quy giả liên đội của Đại Quy Bổn đế quốc thần bí, và người được lợi nhiều nhất sau cuộc chiến, nhưng không có thần khí, là Mạt La Hoàng gia tư lược đoàn. Tất cả đều là chủ đề bàn luận khắp nơi, từ nơi hạ lạc của Đại Quy Bổn đế quốc thần bí, rồi cười nhạo Mạt La hoàng gia tư lược đoàn trở thành người thắng chung cuộc nhưng lại không có thần khí.

Họ lại không biết rằng, đệ nhất mĩ nam của hoàng gia Tư lược đoàn, Băng Sương Long kị sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, dưới sự hiệp trợ của lưu manh hầu tử Tiểu Hắc, đã lấy được thần phủ và thần quan, gom đủ cả năm kiện Liệt Diễm thần sáo!

Nếu công khai bàn luận người đoạt được Liệt Diễm sáo trang, thì vinh dự này phải dành cho Tiểu Hắc, vì cả năm sáo kiện đều do nó lấy được, do đó mới trở thành tài sản của Tư Lược Đoàn.

Lạp Phỉ Nhĩ đái lĩnh đệ nhị Bạch Điêu kị sĩ đại đội ngăn chặn Thác Ni, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, bao vây, quần xạ, thêm vào Tiểu hắc lén đến gần cho gã một quyền cực mạnh. Thác Ni vừa mới mệt mỏi sau trận đại chiến, mặt lộ vẻ không tin được, ngã từ trên cao xuống đất, hộc máu chết tươi. Hai kiện thần khí và ma tinh Hoả Diễm sư thứu tất cả trở thành chiến lợi phẩm của Tư lược đoàn.

Thủ lĩnh hoả tinh linh La Luân, mặc dù cảm thụ được quan hệ không bình thường giữa Phỉ Phỉ và Lôi Ân, nhưng cũng không thể ngờ được lần trốn nhà đó của Phỉ Phỉ, đã dâng hiến hết cho tên Lôi Ân đỉnh đỉnh đại danh Cầm thú nam tước này, hơn nữa còn cam nguyện trở thành nữ nhân chung chồng!

La Luân vốn coi trọng chuyện tình cảm chuyên nhất, nhất thời bị con gái chọc tức đến không biết nói gì. Nếu muốn con gái đoạn tuyệt quan hệ với Lôi Ân, chỉ cần nhìn ánh mắt nó chan chứa tình cảm nhìn hắn, ông không muốn nữ nhi phải chịu đau khổ. Nó đã là nữ nhân của Lôi Ân, mà không gả cho hắn, miễn cưỡng bức nó đoạn tuyệt với hắn, ắt sẽ ảnh hưởng đến tình phụ tử.

Cuối cùng, La Luân không còn cách nào khác, cố nén ý niệm muốn giáo huấn Lôi Ân ở trong đầu, trịnh trọng nhắc nhở hắn một phen, chuẩn bị công khai đến hoả tinh linh bộ lạc để rước Phỉ Phỉ, còn dặn, nếu để Phỉ Phỉ chịu chút uỷ khuất nào, hắn sẽ bị cả bộ lạc hỏi tội!

Ân, lời cuối cùng có thể như là một lời răn đe của lão trượng đối với nữ tế.

Diệp Phong với lời răn đe của lão trượng nhân, cũng nhân muốn mang Phỉ Phỉ công khai hỏi cưới, trong lòng khóc cười không được. Phỉ Phỉ thấy phụ thân chỉ tức giận mà không có ý tách rời nàng với tình nhân, tâm trạng rất vui mừng, vâng lời phụ thân rời đi, không tỏ vẻ gì là không hài lòng cả!

Cho nên khi phụ thân muốn tình nhân cưới nàng càng sớm càng tốt, Phỉ Phỉ mặc dù cũng muốn, nhưng nghĩ cho tình nhân, lấy lý do mình chưa nghĩ sẽ xuất giá sớm như vậy, chờ đợi một thời gian đã. Dù sao nàng cũng có Truyền tống trận, có thể tuỳ thời lưu lại bên tình nhân.

Khi Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh, Phỉ Phỉ, Đế Na, Á Sắt Lâm chư vị mỹ nhân biết hắn không chỉ thu được toàn bộ Liệt Diễm sáo trang, mà còn kiếm được Quang Minh thánh kiếm và Quang Minh thánh giới, tất cả đều cao hứng cho hắn, cảm thấy kiêu hãnh vì có được nam nhân như vậy! Đặc biệt là dực nhân chủ giáo Á Sắt Lâm, tại phòng ngủ của Đế Na, thấy được hai kiện Quang Minh sáo trang, hưng phấn ôm lấy Diệp Phong, điên cuồng tố ái cùng hắn, tận tâm phục vụ cho hắn, khiến hắn được hưởng khoái cảm cao nhất!

Loại chí bảo Liệt Diễm sáo trang này, Diệp Phong không thể dùng, đương nhiên giao cho người trung thành với hắn. Mộng Hinh và Phỉ Phỉ, một người là Liệt diễm kiếm khách, một người là hoả hệ ma pháp sư,cả hai đều thích hợp với Liệt Diễm sáo trang, có thể lưu phiên dùng. Bất quá Mộng Hinh nếu sử dụng Liệt Diễm thần phủ, sẽ không thể phát huy hết kiếm thuật, nên hắn cùng Mạn Nỗ Ai Nhĩ bàn luận một hồi, ý định đem Liệt Diễm thần phủ trở thành Liễm thần kiếm!

Dưới sự bức cung của ba tên bại hoại Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ, Thạch Xuyên - Tú Cát hoảng sợ nói ra hết mọi việc, kể cả mục đích đến Nam Bắc đại lục cho bọn người Diệp Phong nghe, còn có các vấn đề liên quan đến Đại Quy Bổn đế quốc. Hơn nữa bọn chúng còn cất giấu hơn năm mươi quy giáp thuyền, tất cả đều bị tịch thu.

So với Thạch Xuyên, vị Hắc Ám giáo đình trẻ tuổi này xem ra rất ương ngạnh. Ba tên bại hoại Khải Đặc thậm chí dùng cương châm đâm vào niệu đạo của y cũng không khiến y kêu rên một tiếng, ngược lại còn không ngừng dùng lời lẽ ác độc chửi mắng Diệp Phong. Á Sắt Lâm tức giận căn bản không nghĩ tới việc giải hắn về Quang Minh giáo đình là làm ô nhục thánh địa, đã trực tiếp ra lệnh cho ba người Khải Đặc lập tức tiễn y thẳng xuống Minh giới!

Tên gia hoả Diệp Phong nghe những lời mắng chửi của Quỳnh Địch, hoàn toàn không để ý, ngược lại rất cảm thấy hứng thú với những thứ đồ hàng hải của đám Thạch Xuyên – Tú Cát, với ý định ngao du thế giới của hắn rất có lợi. Cho nên, việc Đại Quy Bổn đế quốc muốn xâm phạm Nam Bắc đại lục, Diệp Phong cầu mà chẳng được, cười thầm nếu đám vương bát tạp toái dám đến, sẽ cho chúng có đến mà không có về!

Hoả Diễm viên vương loại ma sủng siêu cường này dĩ nhiên không thể lãng phí! Sau một hồi đắn đo, hắn để Phỉ Phỉ giải trừ khế ước với Quang Minh bạch vũ điêu, rồi lập khế ước thu Hoả Diễm viên vương làm ma sủng mới.

Các anh linh đã chết trận hôm nay của Tư Lược đoàn, sau khi được Ba Nhĩ cố gắng câu thông, toàn bộ sống lại trở thành bất tử khô lâu, cũng đủ số tạo thành hai Vong linh chiến sĩ đại đội, chuyên chức phụ trách tạp vụ tại cứ điểm bí mật, giám thị địa tinh nô đãi, càng làm cho chúng sợ hãi, trở nên vâng lời hơn.

Dưới sự quản lý cuả Tĩnh Hương, Võ thuật học viện phát triển rất nhanh, danh tiếng càng lúc càng lớn. Cho dù đệ tử tư chất bình thường, cố gắng tu luyện Ngũ hành quyền và Ngũ hành quyết, cộng thêm kiên trì huấn luyện thể năng, cùng với sự bồi dưỡng tri thức của các vị đạo sư, đều tiến bộ rất nhanh!

Được học miễn phí, hơn nữa còn được học bản lĩnh thật, loại này rất hấp dẫn với các thanh niên bình dân, phải nói là cực kỳ hấp dẫn. Hiện nay càng lúc càng nhiều thanh niên bình dân Mạt La muốn đến học, Tĩnh Hương đang có kế hoạch khuếch trương Võ Thuật học viện.

Trải qua tuyển lược, Tư lược đoàn lấy ra một nhóm Tứ giai Băng sương kị sĩ từ học viện, hợp với Băng Sương kị sĩ đoàn, được Diệp Phong phái tới Kỳ Khoa Đức tuyết sơn, dưới sự hướng dẫn của Vưu Lị Ni long vương, bắt đầu tập cưỡi Băng Sương Long ưng, cũng như cố gắng bồi dưỡng cảm tình với chúng. Diệp đại đoàn trưởng đang muốn lập một Long ưng kị sĩ đoàn, chỉ cần kị sĩ và Long ưng có cảm tình tốt, sẽ thỉnh cầu Vưu Lị Ni nữ vương, cho phép kị sĩ lập tâm linh khế ước với Long ưng.

Tinh Quang bình nguyên hôm nay đã là cấm địa của Mạt La đế quốc, không có sự cho phép của Diệp Phong, không ai có thể vào Tinh Quang bình nguyên dưới bất kỳ tình huống nào. Bạch Điêu xạ thủ đoàn thì phụ trách cảnh giới trên không, Hoả thương xạ thủ đoàn, Bạch Lang trung đội phân thành các tiểu đội tuần tra trên mặt đất. Đại địa kị sĩ đoàn thì thiết lập một hệ thống địa đạo trong phòng ngủ. Phòng ngự kĩ càng như thế, hoàn toàn chưa có ngoại nhân có biện pháp tiến vào bình nguyên!

Dưới sự đôn đốc của chú tạo trung đội, đám địa tinh nô đãi làm việc cật lực, hơn trăm tên cùng làm một tiểu hình chưng khí chiến hạm (chiến hạm nhỏ chạy bằng hơi nước). Sau khi thông qua nhiều phiên thực nghiệm, việc kiến tạo đã thành công, khiến cho lưu manh đại đoàn trưởng vui mừng cực hạn. Bởi lẽ, tiểu hình chưng khí chiến hạm đã kiến tạo thành công, thì việc kiến tạo đại hình chưng khí chiến hạm chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi!

Chiến hạm hoàn thành, Diệp Phong cùng chư vị mỹ nhân tự nhiên sẽ tự mình thử trước, thể hiện cảm thụ ngồi một chiến hạm hàng hải đi trên biển rộng. Diệp Phong giống như con vịt khô, trước giờ ngay cả ở địa cầu cũng chưa từng đi thuyền máy bao giờ, nay đã có cơ hội thể nghiệm. Ngày hôm qua, tên gia hoả này đã ra lệnh cho cự nhân trung đội khiêng tiểu hình chiến hạm đến ven biển phía nam Vọng Triều sơn, Hắn cùng năm vị mỹ nhân, thể nghiệm cảm giác đi thuyền trên biển nam, hơn nữa còn tiêu hồn một đêm. Cuối cùng hắn lệnh cho cự giải chiến sĩ ở lại cùng ải nhân trên chiến hạm ở vùng biển phía nam, còn mình thì dẫn năm nữ nhân qua Truyền tống trận phản hồi trú địa bí mật. Hôm nay, đến cùng hắn là ba vị đại, trung , tiểu tình phụ mỹ nhân. Bọn họ cũng muốn thể nghiệm cảm giác trên biển, cũng như kích thích hoan ái tiêu hồn trong khoang thuyền!

“Đế Na tỷ tỷ, cầu tỷ …....mau dừng lại…... Như thế không được đâu …....không muốn….... a….... không muốn…..….. Tỷ mau lấy ra…..….... Lôi Ân, chàng mau tới cứu thiếp…..….... bảo tỷ ấy dừng lại…..…..”

“Lạc lạc, Phỉ Phỉ muội muội, tên Lôi Ân đại sắc lang ấy đang bận rộn, căn bản không có thời gian để ý chúng ta. Muội đã động tình ướt đến nối này….... hì hì….. ngoan nào, để cho tỷ…..…..”

Hoàng hôn, trong tiểu hình chưng khí chiến hạm, lúc này đồng tính luyến ái Đế Na chỉ có chiếc đùi ngọc được che bởi đôi tất vải màu lam, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội được thân thiết với tỷ muội tương lai. Nàng đặt tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ ở dưới, rồi lấy ra cái song đầu dương vật giả mà nàng hàng ngày vẫn dùng, đưa vào cấm địa. Sau đó nàng xộc chiếc váy ngắn màu tím của Phỉ Phỉ lên, học theo cách bị tình nhân cường bạo, xé rách đế khố của Phỉ Phỉ, đưa cái dương vật giả nhập vào cấm địa của Phỉ Phỉ, xâm phạm Phỉ Phỉ, đồng thời cũng tự thoả mãn dục hoả của chính nàng.

“Đế Na, muội thật sự là một tao hoá, cả nam lẫn nữ đều ăn!” Á Sắt Lâm toàn thân là một bộ y phục màu đỏ, thu hai cánh lại, rồi câu hồn mê người chống hai tay, quỳ xuống bên phải Đế Na và Phỉ Phỉ, để mặc cho tiểu tình nhân cưỡi ở phía sau, dùng sức nắn bóp cặp mông hồn viên đầy đặn, hai mắt động tình mất hồn, nhìn Phỉ Phỉ bị Đế Na xâm phạm, cười duyên phong tao.

“Ý, nói đến phong tao, thì muội làm sao có thể cùng Á Sắt Lâm tỷ tỷ so sánh được? nhìn hình dáng tỷ quỳ gối để cho Lôi Ân cưỡi, muội muốn biết Quang Minh giáo đồ mà thấy hình dạng dục tiên dục tử của tỷ bây giờ, không biết sẽ có vẻ mặt gì!”

Hai tay Đế Na giữ chặt hai chân đang giãy dụa của Phỉ Phỉ thẹn thùng, vẫn tiếp tục học hỏi động tác của tình nhân, mạnh mẽ xâm phạm cấm địa của Phỉ Phỉ, nghe thấy Á Sắt Lâm đang bị cưỡi chọc nàng, lập tức mỉm cười vũ mị phản bác lại.

“Lạc lạc, muội cứ nói….. cứ nói cho Quang Minh giáo đồ biết….... ta càng…..….. ta càng cảm thấy kích thích hơn…..…... a…..…...hảo Lôi Ân…..….. đừng dùng sức, dùng sức ôm thiếp….... mà mau làm cho Đế Na tao hoá này chết luôn…..…... ” Á Sắt Lâm nhìn Đế Na mà cười duyên phong tao, cố ý vặn vẹo cái mông để kết hợp, khiêu khích dục hoả Đế Na.

“Ha ha, hai người các nàng mười phần đều là tao hoá. Hôm nay lão tử sẽ cưỡi mấy nàng tao hoá này đến nỗi không thể xuống giường luôn!” Diệp Phong nhìn Phỉ Phỉ ngượng ngùng mới hai mươi tuổi, cùng với Đế Na ba mươi và Á Sắt Lâm bốn mươi, cười dâm đãng xấu xa. Tay trái hắn bóp cái mông của Đế Na, tay phải thì siết cự nhũ của Á Sắt Lâm, tiểu hoà thượng thì không ngừng hướng đại thí cổ và cấm địa của mỹ phụ thành thục, trong lòng rất là thoả mãn!

“Ba người các người đều không phải là người tốt…....” Phỉ Phỉ đang bị Đế Na đặt ở dưới để xâm phạm, hai mắt nhìn Đế Na và Á Sắt Lâm, cùng với tiếng cười dâm tiếu của tình nhân, nở nụ cười khúc khích, rồi làm mặt oán giận trông rất quyến rũ.

“Hắc hắc, tiểu tinh linh mỹ nhân của ta đừng lo, lão công sẽ yêu nàng một hồi!” Diệp Phong nhìn Phỉ Phỉ hờn dỗi, tay bóp một cái lên kiều đồn của nàng, sau đó cùng Á Sắt Lâm thay đổi tư thế, xoay người nằm trên giường, đặt thân thể mềm mại của Á Sắt Lâm thành thục lên trên, tại bên tai nói với Á Sắt Lâm một đề nghị xấu xa.

“Lạc lạc, tiểu sắc lang của thiếp, loại ý niệm xấu xa trong đầu này, chàng cũng có thể nghĩ tới. Chàng quả thật đúng là một dâm tặc tiêu chuẩn!” Á Sắt Lâm nghe Diệp Phong nói xong, nhịn không được cười duyên, miệng a một cái, đôi cánh khiết bạch sau lưng đột nhiên vũ động, đem cả Diệp Phong đang xâm phạm thân thể mình bay lên không trung, rồi để Diệp Phong nằm trên người nàng, mặc sức điên cuồng kích thích cùng hưng phần đùa giỡn nàng!

“Ha ha ha, kích thích, kích thích, kiểu chơi này thật kích thích, con mẹ nó thật là sảng khoái!” Diệp Phong dùng hai chân cuốn lấy cặp đùi đẹp thon dài của Á Sắt Lâm, ôm chặt hai vai bóng loáng mồ hôi của nàng, nhìn xuống Đế Na cùng Phỉ Phỉ đang kinh ngạc bên dưới mà hưng phấn cười to, rồi ngấu nghiến đôi môi của Á Sắt Lâm một hồi, cười dâm: “Tao hoá, xem bổn thiên sứ kỵ sĩ cưỡi nàng….... ha ha ha!”

“Thật đúng là sắc nam dâm nữ. Loại phương thức này các ngươi cũng nghĩ ra!” Đế Na đang cường bạo Phỉ Phỉ ở bên dưới, ngẩng đầu vừa buồn cười vừa ganh tỵ nhìn Diệp Phong và Á Sắt Lâm, không nhịn được chu miệng hứ nhẹ.

“Hì hì, Lôi Ân, tư thế của các ngươi thật là buồn cười…..!” Đại tiểu thư tinh linh đan thuần Phỉ Phỉ nhìn tình nhân và Á Sắt Lâm đang tầm hoan trong tư thế cổ quái, trong nhất thời quên rằng mình đang bị Đế Na xâm phạm, nhịn không được phải cười hì hì.

“Hắc hắc, chủ giáo tao hoá của ta, nhìn xem hai vị tỷ muội của nàng đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng kìa!” Diệp Phong vẫn đang nằm trên người của thục nữ mỹ lệ Á Sắt Lâm, nhìn hình dáng nhị nữ phía dưới, hai tay niết chặt cự nhũ của Á Sắt Lâm, cố ý đình chỉ động tác, đùa giỡn cười hắc hắc.

“Đáng chết, tiểu sắc lang đáng chết này, người ta là đang muốn cái đó…... chàng, nhanh lên một chút đi…....” Á Sắt Lâm đang thể nghiệm tư thế mới, sắp tới cao trào, thấy tiểu tình nhân đình chỉ động tác, lập tức trách móc, chủ động nâng kiều đồn lên, như là muốn chính mình được cưỡi!

“Ha ha, tao hoá quả nhiên là tao hoá. Trong tất cả các nữ nhân của lão tử, nàng là số một. Hôm nay để bổn thiên sứ kị sĩ cùng hai tao hoá các nàng với tiểu tinh linh mắc cỡ kia lần lượt từng người…....ha ha…..” Tên cầm thú nhìn chỗ phía dưới của dực nhân thục nữ phát nóng, cười xấu xa vô sỉ, rồi lại điên cuồng cưỡi!

Lại không biết vùng biển xung quanh của tiểu hình chưng khí chiến hạm lúc này đột nhiên xuất hiện biến hoá.

\* Đại Quy Bổn đế quốc: cái này không cần nói thì mọi người chắc cũng đoán đây là ám chỉ Nhật Bổn rồi, cái này là sự căm hận của nhân dân Trung Quốc và binh lính Nhật từ thế chiến thứ II, trong Thập Nhất Hiệu Truyện, tác giả Khát Trí cũng gọi Nhật Bản là Đại Trùng quốc.

## 145. Chương 145: Hổ Kình Chiến Sĩ, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa

“Đoàn trưởng, chúng ta bị Hổ Kình chiến sĩ bao vây rồi!!!” Cự Giải chiến sĩ đang bảo vệ chung quanh tiểu hình chưng khí chiến hạm, phát hiện dị trạng trong biển, lập tức hô lớn nhắc nhở đoàn trường đại nhân!

Tuy nhiên, tiếng hô của bọn họ vừa phát ra xong, thì bên ngoài tiểu hình chưng khí chiến hạm hai mươi thước đột nhiên bạo khởi những bọt sóng lớn, hơn trăm tên Hổ Kình chiến sĩ cường tráng, trong tay cầm cự hình tam xoa kích phủ đầy rỉ đồng, từ dưới đáy biển trồi lên, bao vây tiểu hình chưng khí chiến hạm. Không tính đến nửa thân người còn chìm trong nước thì thân trên của những tên Hổ Kình chiến sĩ này cao khoảng năm thước!

“Hổ Kình chiến sĩ?! Bà nội ơi, bọn hỗn đản này đến thật là đúng lúc!!”

Bên trong khoang thuyền, Diệp Phong chính là đang tiêu hồn cưỡi trên người của dực nhân thục nữ, nghe được chiến hạm bị Hổ Kình chiến sĩ tối cường của Hải tộc bao vây, bực bội phàn nàn, lưu luyến không muốn rời khỏi thân thể mềm mại mê người của Á Sắt Lâm.

Tiêu hồn cục diện đang có khí thế cực đỉnh thì bị làm loạn. Đế Na, Phỉ Phỉ, Á Sắt Lâm tam nữ đều nhíu mày bất mãn, nhanh chóng mặc quần áo, hầu hạ tình nhân mặc y phục chỉnh tề rồi cùng hắn đi ra khỏi khoang thuyền!

Hổ Kình chiến sĩ, cao cấp sinh vật của Hải tộc, mình người đầu cá voi, lưng đen nhánh. Trên lưng có vây, sau vây có những vệt trắng xám hình yên ngựa, sau hai mắt có vật trắng hình thoi, bụng thì trắng như tuyết. Bởi vì tính tinh thập phần hung hãn, cho nên còn có những tên gọi như ác kình chiến sĩ, sát kình chiến sĩ hay nghịch kích kình chiến sĩ. Khi trưởng thành thân cao đạt tới mười thước, cường tráng cực độ, là chiến sĩ tối cường trong Hải tộc, có thể so với bát giai cường giả trên lục địa!

“Cự Giải, ta là Tát Tư hải quốc, Hoàng gia Hổ Kình đoàn đoàn trưởng Tạp Nặc - Ba Lợi. Các ngươi ngang nhiên dám phản bội chủng tộc của chính mình, nương nhờ bọn dị tộc trên lục địa, lập tức theo chúng ta trở về nhận chế tài của Hải vương!”

Một gã giống như thủ lĩnh của Hổ Kình chiến sĩ, nhìn bốn người bọn Diệp Phong đang đi ra khỏi khoang thuyền, cùng với tiểu đội ải nhân ở trên giáp bản, trong mắt tràn đầy thần sắc khinh thường, quay đầu trừng mắt hướng về Lạc Kì cùng Cự Giải chiến sĩ đang bảo hộ quanh chiến hạm, mở cái mồm rộng như chậu máu trầm giọng quát khẽ.

“Tạp Nặc - Ba Lợi!?” Lạc Kì cùng Cự Giải chiến sĩ nghe vậy kinh ngạc nhìn Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc, hừ nhẹ lên tiếng phản bác: “Tạp Nặc đoàn trưởng, chúng ta đi theo Lôi Ân đại nhân được ăn ngon uống ngon, cũng không đùn đẩy việc gì liên quan đến Hải vương, dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi trở về chịu chế tài?”

Lạc Kì cùng Cự Giải chiến sĩ, đều nghe nói qua về Hổ Kình tối cường chiến sĩ Tạp Nặc. Nếu là trước kia họ gặp Tạp Nặc cùng với số lượng Hổ Kình chiến sĩ gần bằng một trung đội thế này, khẳng định sẽ ngoan ngoãn mà tuân lệnh.

Nhưng bây giờ đã khác, bọn họ đã tự coi bản thân mình là một phần của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn. Có Lôi Ân đoàn trưởng cường đại làm chỗ dựa, Hải vương và Hổ Kình chiến sĩ, bọn chúng mặc dù đáng ngại nhưng cũng không sợ hãi. Dù sao nếu có đánh không thắng vẫn có thể bỏ chạy thông qua Truyện Tống trận !

“Tốt, rất tốt, các ngươi có gan nói những lời đại nghịch bất đạo như thế, hôm nay ta đại biểu cho Hải vương bệ hạ, đem bọn ngươi và bọn dị tộc này toàn bộ xử tử !” Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc, nghe xong Lạc Kì cùng Cự Giải chiến sĩ nói, lập tức bạo nộ, nhấc cự hình tam xoa kích dài mười thước, chỉ vào Lạc Kì và Cự Giải chiến sĩ, trầm giọng quát lớn.

“Hừ, nói khoác không biết xấu hổ. Cái bọn đầu to cậy mạnh hoành hành vô lý các ngươi mà cũng xứng làm tối cường chiến sĩ của Hải tộc?”

Vì đang tố ái bị quấy rấy, Diệp Phong trong lòng khó chịu, cùng đại, trung, tiểu ba vị tình phụ, đứng ở trên giáp bản nghe xong hai lần ngôn ngữ bá đạo của Hổ Kình chiến sĩ, cảm giác càng thêm bực bội, mắt mang sát khí nhìn Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc cười lạnh khinh bỉ.

“Nhân loại, ngươi ngang nhiên dám vũ nhục Hổ Kình chiến sĩ chúng ta, tìm chết!!!”

Hổ Kình chiến sĩ đang vây quanh tiểu hình chưng khí chiến hạm, nghe thấy một tên nhân loại bé nhỏ không ngờ lại dám khinh thường nghi ngờ tư chất của Hổ Kình cường đại chiến sĩ bọn chúng, lập tức tức giận hét lớn, vung lên cự hình tam xoa kích trong tay, muốn tiến lên đập nát chiếc thuyền nhỏ bằng sắt không có buồm, lại có khói đen cổ quái bốc lên.

“Dừng tay!! Chẳng lẽ các ngươi muốn chứng thật cho hắn thấy Hải tộc tối cường chiến sĩ đúng là một bọn đại khối đầu man hoành vô lý sao?!”

Một đạo thanh âm thanh thúy để nghe khẽ vang lên, phía sau Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc, một mỹ nhân ngư tóc xanh đẹp đến mức làm người khác khó thể tin, vung vẩy chiếc đuôi cá xinh đẹp màu đỏ, tư thế ưu nhã bơi tới, đầu lông mày mang theo một tia uy nghiêm khiến Hổ Kình chiến sĩ không thể phản kháng!

Trời trời trời trời, trơi đất, mỹ nhân ngư, mỹ nhân ngư a!! Lão tử rốt cuộc thấy được mỹ nhân ngư chân chính, xinh đẹp, chánh điểm, thật con mẹ nó chánh điểm….. Diệp đại sắc lang trên chiến thuyền, hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm vào mỹ nhân ngư tóc xanh, trong đầu cực độ hưng phấn xuất hiện ý dâm, vừa rồi dục hỏa vẫn chưa được phát tiết, nhất thời làm tiểu hòa thượng của hắn xuất hiện phản ứng!

Tuyệt sắc mỹ nhân ngư tóc xanh phủ vai, thân trên hoàn mỹ trắng nõn thanh khiết, chỉ có hai chiếc vỏ só che phủ đôi anh đào hồng làm người khác mơ tưởng, eo thon ngực sữa, vai đẹp bụng nhỏ, toàn bộ lõa thể lộ ra ngoài, cực kỳ hấp dẫn. Đừng nói đến loại đại sắc lang như Diệp Phong, nay cả ải nhân đang lái chiến hạm, thấy được hình ảnh hương diễm này, cũng đều xuất hiện phản ứng nên xấu hổ dời ánh mắt đi chỗ khác!

“Đẹp quá a!” Phỉ Phỉ nhìn mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, đồi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy thần sắc kinh thán. Đế Na và Á Sắt Lâm ngay lúc mỹ nhân ngư vừa xuất hiện, tất cả đều nổi dậy hứng khởi quay đầu về phía tình nhân háo sắc, thấy hắn quả nhiên lộ ra bộ dạng sắc mị mị, hơn nữa hạ thể còn có phản ứng, tất cả đều nhịn không được bật cười lên!

“Ái Lệ Ti công chúa, ngài sao lại đến đây? Loại chuyện nhỏ này giao cho Tạp Nặc là được rồi, ngài nhanh trở về đi!” Lập tức lo lắng mở miệng khuyên bảo!

“Bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi và nhiều Hổ Kình chiến sĩ như vậy cũng không bảo vệ ta an toàn được sao?” Mỹ nhân ngư được xưng là Ái Lệ Ti công chúa, ngẩng đầu nhìn Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc cao lớn, nhàn nhạt nhắc nhở, quay đần nhìn lướt qua Diệp Phong sắc mị mị, nhíu mày không vui, ôn nhu nói với Lạc Kì và Cự Giải chiến sĩ: “Cự Giải, ta là Tát Tư hải quốc trưởng công chúa Ái Lệ Ti - Tát Tư, hôm nay đái lĩnh Hổ Kình chiến sĩ tuần tra các lãnh địa, ngoài ý muốn gặp được các ngươi. Ta rất muốn biết tại sao các ngươi lại làm hộ vệ cho dị tộc, có thể cho ta biết nguyên nhân không?”

“Công chúa điện hạ tôn kính, Lôi Ân đoàn trưởng có thể cung cấp cho chúng tôi nhu cầu vật chất tốt nhất, hơn nữa đối với chúng tôi như huynh đệ, cho nên chúng tôi tình nguyện làm hộ vệ cho hắn!” Lạc Kì và Cự Giải chiến sĩ trước sau mở miệng biểu thái.

Vật chất nhu cầu của đại lục... Ái Lệ Ti công chúa nghe vậy ngoảnh mặt đi suy nghĩ, đôi mắt nhìn lướt qua tên lưu manh đoàn trưởng bộ dạng sắc mị mị, nói với Lạc Kì và Cự giải chiến sĩ: “Các ngươi nên biết, chúng ta là Hải tộc cao quý, từ trước đến nay không đảm đương nô phó hay hộ vệ cho dị tộc lục địa, bây giờ các ngươi làm như thế là phá vỡ quy củ. Hôm nay sự việc đã rồi, sau này ta không muốn thấy các ngươi lại hộ vệ cho hạm thuyền của dị tộc xuất hiện trong lãnh địa của Hải tộc, hiểu rõ chưa?!”

Có thể không gây ồn ào với hải tộc hoàng thất, Lạc Kì và Cự Giải chiến sĩ đương nhiên thập phần vui mừng, nghe Ái Lệ Ti nói xong, vừa định mở miệng tỏ vẻ hiểu được, Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc lại đột nhiên nói với Ái Lệ Ti:

“Công chúa điện hạ, không thể dễ dàng cho bọn cự giải này phá lệ, nếu không sự tình truyền ra, sẽ có nhiều Hải tộc chiến sĩ bắt chước bọn họ, Hải vương sẽ rất khó làm việc. Hơn nữa, tên nhân loại kia xâm nhập hải vực của chúng ta, vũ nhục Hải tộc chiến sĩ, ánh mắt nhìn ngài cũng thập phần bất kính, nhất định phải bắt hắn trả một cái giá đắt!”

“Điều này...” Ái Lệ Ti nhíu mày nhìn Tạp Nặc cùng phần động Hổ Kình chiến sĩ đang tức giận, biết được nếu không cho bọn chiến sĩ trước giờ cao ngạo này dạy cho bọn dị tộc vũ nhục họ một bài học. Bọn họ trong lòng khẳng định không thoải mái, vì thế gật gật đầu nói với Tạp Nặc: ”Được rồi, nhưng dùng danh nghĩa của chiến sĩ, giảng dạy bọn chúng một cái “thuyết pháp” a!

“Tạ công chúa điện hạ” Tạp Nặc cao hứng tạ ơn, cái đầu to nhìn về phía Diệp Phong ợ trân giáp bản đang sắc mị mị nhìn chằm chằm vào Ái Lệ Ti công chúa, khinh bỉ cười lạnh một tiếng, chỉ vào Diệp Phong trầm giọng nói: “Nhân loại, ngươi dám phỉ báng Hổ Kình chiến sĩ bọn ta không xứng là Hải tộc tối cường chiến sĩ, ta hiện tại lấy danh nghĩa Hổ Kình tối cường chiến sĩ khiêu chiến ngươi. Nếu ta chiến bại sẽ tùy ngươi xử trí, nếu ngươi chiến bại thì sẽ vĩnh viễn táng thân tại phiến hải vực này!”

“Hử? Ngươi khiêu chiến ta?” Diệp Phong nghe vậy cười thầm trong lòng, trên mặt ra vẻ khẩn trương nhìn Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc, trào phúng nói: “Ngươi đường đường là một Hổ Kình chiến sĩ cao mười thước, lại hướng về một nhân loại khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi không thấy mất thể diện à?”

“Hừ, ngươi có thể có Cự Giải chiến sĩ làm hộ vệ, đương nhiên không có khả năng là nhân loại bình thường. Chẳng lẽ ngươi dám vũ nhục Hổ Kình chiến sĩ chúng ta, bây giờ lại không dám nhận lời khiêu chiến của ta à?” Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc nhìn Diệp Phong khinh thường chất vấn.

“Ha ha, nói dường như rất có đạo lý, bổn đoàn trưởng tựa hồ nên nhận lời khiêu chiến của ngươi? Ân, quả thật nên nhận!” Diệp Phong gật đầu thì thầm bỡn cợt, nhìn nhìn tuyệt sắc mỹ nhân ngư khuynh quốc khuynh thành, trong lòng ác ý cười thầm, quay lại nói với Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc:

“Ta có thể nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá ta cùng cường giả quyết đấu, luôn thích thêm vào cá cược. Như vậy đi, nếu ta trong ba chiêu đánh ngã ngươi, mỹ nhân ngư công chúa của các ngươi sẽ làm tình phụ cho ta. Nếu trong ba chiêu ta không đánh ngã được ngươi, ta cùng với hộ vệ và nữ nhân của ta, tùy tiện cho các ngươi xử trí, tuyệt không phản kháng!”

“Cái gì?? Ba chiêu?! Đáng giận, tên nhân loại nganh nhiên dám xem thường Hổ Kình chiến sĩ chúng ta, còn dám xúc phạm Ái Lệ Ti công chúa, ta giết ngươi!” Bọn Hổ Kình chiến sĩ nghe Diệp Phong nói xong, đều bạo nộ, vung lên cự hình tam xoa kích hướng về chiến hạm xông tới.

“Dừng tay!” Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc nét mặt tràn đầy giận dữ, quát bảo thuộc hạ ngưng hành động, nhấc kích chỉ vào Diệp Phong căm giận nói: “Nhân loại, ngươi đối mặt với khiêu chiến của ta, chứ không phải Ái Lệ Ti công chúa, ngươi chưa phát giác ra ý muốn của ngươi là rất vô tri sao? Ta cho ngươi một cơ hội nữa, lập tức đường đường chính chính nhận khiêu chiến, nếu không Hổ Kình chiến sĩ chúng ta sẽ xé nát bọn di tộc các ngươi, cùng với bọn Cự Giải hộ vệ của ngươi.

“Tạp Nặc, đừng buông bỏ vinh diệu của Hải tộc cao quý chúng ta, Nếu tên ngoại lai này dám xuất khẩu cuồng ngôn, ta nguyện ý làm phần thưởng để ngươi cược cùng hắn ta. Đến đánh bại hắn cho ta, để hắn vì sự vô tri của mình mà trả giá!!!” Ái Lệ Ti nhìn Diệp Phong đang phát ra ánh mắt khiêu khích với nàng, nghĩ đến đề nghị ngông cuồng đánh bại Tạp Nặc trong ba chiêu của hắn, tức giận trầm giọng quát khẽ.

Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc, nghe được Ái Lệ Ti công chúa nguyện ý làm tiền đặt cược cho gã cùng dị tộc quyết đấu, nhất thời cảm giác vô cùng quang vinh, hưng phấn ngẩng đầu gầm lên một tiếng, nhấc tam xoa kích lên, hướng về chiến hạm hơi nước nhỏ tiến tới!!

## 146. Chương 146: Hiệp Trì Công Chúa，thừa Long Ngự Nữ Đích Sắc Lang

Á Sắt Lâm, Đế Na, Phỉ Phỉ, đại, trung, tiểu ba vị tình phụ, nghe điều kiện cá cược của Diệp Phong đưa ra, liền đoán được ý định bẩn thỉu trong đầu hắn, đưa mắt nhìn Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc đấu chí dâng cao cùng với mỹ nhân ngư công chúa thần sắc tự tin, tam nữ đều có ý cười thầm, hiều được các nàng sắp có thêm một tỷ muội.

Lạc Kì và Cự Giải chiến sĩ đều hiểu rất rõ sự cường hãn của Hổ Kình chiến sĩ, nhìn Tạp Nặc cùng Ái Lệ Ti, cũng đều nhận là họ sẽ thua không thể nghi ngờ. Một tên Hổ Kình chiến sĩ thì dù có cường hãn hơn nữa cũng không có khả năng làm đối thủ của Lôi Ân đoàn trưởng.

Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc tràn trề tự tin, tiến vào khoảng cách có thể dùng tam xoa kích tấn công tiểu hình thủy kình chiến hạm, nhìn Diệp Phong nhắc nhở: “Nhân loại, người có thể xuống thuyền rồi mang một tên Cự Giải chiến sĩ để quyết đấu với ta, nếu không đồng bạn của ngươi sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó đừng trách Hải tộc chiến sĩ cao quý chúng ta liên lụy bọn nhược tiểu!”

“Hắc hắc, để ta mang theo một Cự Giải chiến sĩ? Đại khối đầu, xem ra ngươi cho đến bây giờ vẫn luôn luôn tự tin như thế? Hừ hừ, ta là người rất thích đánh nát lòng tự tin của địch quân!” Diệp Phong nhìn Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc cười phóng túng, sau đó cười lạnh nói: “Từ nay về sau mỹ nhân ngư công chúa nhất định là tình phụ của lão tử!”

Vừa nói, song cước tên giả hỏa trên giáp bản liền mượn lực khởi chiêu, thân hình như tia chớp lao đi, nhanh chóng nhảy tới trước ngực trái Hổ Kình chiến sĩ Tạp Nặc, chưởng trái ấn vào trên ngực trái rất dày của Tạp Nặc, nhìn Tạp Nặc đang giật mình vì tốc độ của hắn: “Xem ra đối phó với loại hỗn đản chỉ cậy mạnh các ngươi, thật không cần đến ba chiêu!”

“Bang!”

Diệp bại hoại đánh bất ngờ như điện xẹt, tiếng cười lạnh hạ xuống, chưởng trái ngay lúc Tạp Nặc vung quyền định đánh hắn, toàn lực vận hành chánh khí dùng một chiêu “Tuyệt tình toái tâm chưởng”. Chưởng kình hùng hồn trực tiếp đánh sâu vào tâm tạng của Tạp Nặc, lập tức tâm tạng của Tạp Nặc đau kịch kiệt, sau đó ngã ngửa xuống mặt biển, làm một đám bọt nước lớn tung lên!

“Thế, thế nhưng, một chiêu đáng ngã Tạp Nặc??”

Ái Lệ Ti công chúa xinh đẹp, cùng với số đông Hổ Kình chiến sĩ vây quanh, mắt nhìn tên tiểu nhân loại trước mặt nhanh chóng lẻn đến trước người Tạp Nặc, chỉ một chưởng đã đánh ngã Tạp Nặc, đều lộ ra vẻ mặt khó tin, vô pháp tưởng tượng một nhân loại lại có thể cường đại như thế!

Kì thật Diệp Phong có thể một chiêu đánh ngã Tạp Nặc, hoàn toàn là do Hổ Kình chiến sĩ có lực lượng cường đại nhưng tốc độ lại quá kém. Nếu là trên chiến trường, chúng sẽ là ác mộng của binh sĩ. Tuy nhiên so chiêu cùng với cửu giai cường giả, chỉ với tốc độ để đối địch, cũng có thể làm cho bọn chúng chết rồi!

“Hắc hắc, mỹ nhân ngư công chúa, sau này ngươi sẽ là cấm luyến(miếng thịt ngon- vật quý giá) của lão tử, ha ha...”

Xú lưu manh một chưởng đánh ngã Tạp Nặc, tự đắc ha hả cười to, chân liên tiếp điểm lên mặt biển, lao tới gần phía trước Ái Lệ Ti công chúa, tay phải ôm lấy cái eo nhỏ xích lõa quang khiết cuả nàng, trong biểu tình hoảng sợ của nàng, hai chân nhanh chóng mượn lực nhẹ nhàng trên mặt biển, quay về trên giáp bản của chiến hạm!

“Ái Lệ Ti công chúa!!”

Tạp Nặc từ dưới biển lại bật dậy, tâm tạng cảm giác vẫn đau đớn, cùng với Hổ Kình chiến sĩ còn lại , thấy Ái Lệ Ti công chúa bị tên nhân loại cường đại cướp lên thuyền, đều kinh hãi thất sắc, muốn lao lên cứu giá!

“Mỹ nhân ngư công chúa của ta, lập tức đình chỉ băng hệ ma pháp nhàm chán này. Bằng không ta sẽ tháo bỏ hai cái vỏ sò này của nàng!” Diệp Phong phát hiện Ái Lệ Ti công chúa muốn niệm chú thích phóng ma pháp, tay phải sắc mị mị nắm giữ tả nhũ kiên đĩnh của nàng, nhắc nhở gian ác. Dưới ánh mắt cực độ ủy khuất nhục nhã của nàng khi đình chỉ niệm chú, hắn cười hắc hắc nhìn tạp nặc và Hổ Kình chiến sĩ, nói: “Các ngươi nếu không muốn một chưởng vừa rồi của lão tử dùng trên người của vị công chúa mềm mại như nước này, thì lập tức lăn đi cho lão tử!”

“Ti bỉ, ngươi là tên hỗn đản ti bỉ, ta còn chưa chết, ngươi lại ngang nhiên bắt công chúa điện hạ trước, ngươi không xứng là một chiến sĩ!” Bọn Hổ Kình chiến sĩ nghe xong sự uy hiếp trắng trợn của xú lưu manh, tất cả đều không dám cử động nữa, Tạp Nặc chỉ vào xú lưu manh phẫn nộ mắng lớn.

“Hắc hắc, đã nói ba chiêu đánh ngã ngươi thì ta thắng, bây giờ ta một chiêu đã thắng, chẳng lẽ các ngươi muốn lật lọng à?” Diệp Phong vô lại nhìn bọn Hổ Kình chiến sĩ, cười lạnh nói với Tạp Nặc: “Đại khối đầu, sức mạnh của ngươi dùng trên chiến trường còn khả dĩ. Còn cùng lão tử động thủ thì ngươi căn bản không được, lập tức quay về chuyển cáo với Hải vương lão trượng nhân tương lại của ta, đa tạ ông ta bồi dưỡng giúp ta một mỹ nhân ngư tình phụ xinh đẹp như vậy, sau này mọi việc không cần ông ta quan tâm nữa!”

“Vô sỉ, ti bỉ, hạ lưu...”

Ái Lệ Ti công chúa chỉ có cấp bậc thất giai băng hệ pháp sư, biết rõ khả năng của mình, công kích tên lưu manh cường đại trước mắt thì chỉ có tự mình chịu nhục, nghe hắn nói xong tức giận đến nỗi thân thể mềm mại rung lên, trừng mắt nhìn hắn phẫn nộ mắng khẽ. Kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp đại sắc lang dâm tiếu cúi đầu hôn trúng đôi môi hồng nhuận mềm mại của nàng, nhất thời như bị sét đánh, ngây dại đứng yên tại chỗ!

“Đáng giận, đáng giận, người là tên nhân loại đáng chết, mau thả Ái Lệ Ti công chúa!”

Tạp Nặc cùng Hổ Kình chiến sĩ căn bản không nghe Diệp Phong nói, bon họ nhìn Ái Lệ Ti công chúa tôn kính, bị Diệp Phong ôm trong lòng xúc phạm, đều gần như điên cuồng rít gào, nhưng không có can đảm tiến lên, vì lo Diệp Phong sẽ thương hại công chúa điện hạ!

Á Sắt Lâm, Đế Na, Phỉ Phỉ, nhìn Diệp phong liên tiếp dở trò lưu manh, liếc mắt nhìn nhau, tất cả lộ ra nét cười khổ dung túng, trong lòng không nghĩ là Diệp phong không đúng, ngược lại hiểu được mỹ nhân ngư công chúa lấy bản thân ra đặt cược, thuần túy là tự đâm đầu vào lưới!

Tố ái thì bị quấy rấy không thể tiếp tục, đừng nói là Diệp đại sắc lang, ngay cả Á Sắt Lâm tam nữ đều thập phần giận dữ, thêm và đó nhân phẩm cực tệ của Diệp đại sắc lang, đối mặt với Hổ Kình chiến sĩ khoa trương cao ngạo, cùng với tuyệt sắc mỹ nhân ngư khuynh quốc khuunh thành, hắn mà không nổi tà ý trong đầu, Á Sắt Lâm tam nữ mới thấy đó là bất thường!

Cho nên vấn đề tuyệt sắc mỹ nhân ngư là công chúa, Á Sắt Lâm tam nữ đều không lo lắng. Bởi vì công chúa Hải tôc bị lục địa chủng tộc cướp chạy mất là chuyện cả đời, Hải tộc vốn không thể ở lâu trên lục địa, căn bản không thể tìm được công chúa của bọn họ!

“Mỹ nhân, cái miệng nhỏ của nàng thật mềm, nước bọt thật ngọt. Ta hôn nàng có thoải mái không?” Diệp Phong trước mặt mọi người hôn mỹ nhân ngư, cuốn lấy hương thiệt(lưỡi thơm) một trận, chưa hết cảm xúc ngẩng đầu nhìn Ái Lệ Ti công chúa cả mặt đỏ bừng, lệ thủy đầy mắt, sắc mị mị cười hỏi.

“Ngươi vô sỉ ... ô ô ...” Ái Lệ Ti công chúa trước giờ cao quý như ngọc, lại bị một tên nam nhân vô sỉ vừa gặp mặt, trước mặt đám đông cướp đi nụ hôn đầu, nhịn không được tức giận bắt đầu khóc lên.

“Ái Lệ Ti công chúa ...” Tạp Nặc và Hổ Kình chiến sĩ toàn thân run rẩy phẫn nộ, trơ mắt nhìn Ái Lệ Ti công chúa bị xúc phạm mà không dám tiến lên, gần như xấu hổ phẫn nộ đến muốn tự sát!

Diệp Phong nhìn Tạp Nặc và Hổ Kình chiến sĩ, lại quay lại nhìn mỹ nhân đang khóc trong lòng, ôn nhu nói bên tai nàng: “Mỹ nhân ngư công chúa của ta, ta rất bội phục can đảm dám đem chính mình ra làm vật cá cược của nàng. Đáng tiếc nàng thật sự xem thường nhân loại. Hiện tại chiến sĩ của nàng bị đánh bại, nàng nên tiếp tục bảo trì can đảm, tình nguyện giao nộp thua cược. Như vậy mới giống một công chúa cao quý!”

“Ngươi vô sỉ, ti bỉ, buông ta ra, buông ta ra...”

Ái Lệ Ti đã kiến thức thực lực của Diệp Phong, sớm đã rất hối hận, bây giờ nghe Diệp Phong nói, hoảng sợ chính mình trong tay hắn sẽ bị mang đi, không thể chịu được tu phẫn vặn vẹo thân thể mềm mại mê người, muốn tránh thoát sự ôm ấp của hắn.

“Theo cá cược, nàng bây giờ là tình phụ của ta, nàng nghĩ là não của ta đầy nước để thả một tuyệt sắc mỹ nhân ngư như nàng sao?” Diệp Phong ôm Ái Lệ Ti hắc hắc phôi tiếu. Nhìn về phía tạp nặc và Hổ kình chiến sĩ, lạnh lùng nói: “Các ngươi có phải là vẫn muốn không rời đi?”

“Lập tức thả Ái Lệ Ti công chúa, ngươi là tên rác rưởi ti bỉ vô sỉ!” Tạp Nặc cùng Hổ Kình chiến sĩ để Ái Lệ Ti công chúa bị nhân loại bắt đi, làm sao có thể dễ dàng li khai, vừa nghe Diệp Phong nói, nhất thời phẫn nộ mắng to!

Hắc hắc. Các ngươi không đi, lão tử phải đi để thưởng thức mỹ nhân ngư... Diệp Phong ác ý cười thầm, mở miệng bảo Lạc Kì và Cự Giải chiến sĩ lên thuyền, cùng Phỉ Phỉ, Đế Na, cũng như ải nhân điều khiển thuyền, tất cả nối nhau tiến vào khoang thuyền, thông qua Truyện Tống Trận li khai, sau đó để Á Sắt Lâm thu truyền tống trận vào không gian giới chỉ.

Ái Lệ Ti cùng Hổ Kình chiến sĩ thấy Đế Na, Phỉ Phỉ nhị nữ, Cũng như toàn bộ số Cự Giải chiến sĩ tiến vào khoang của chiếc thuyền nhỏ rồi sau đó không thấy đi ra, tất cả đều lộ ra thần sắc khó hiểu, không thể tin là một khoang thuyền nhỏ lại có thể chứa được nhiều Cự Giải chiến sĩ như thế!

“Ha ha ha, mỹ nhân ngư của ta, có phải là cảm thấy rất tò mò không? Ngoan ngoãn đi theo ta, sau này có nhiều sự tình làm nàng hiếu kì nữa!”

Diệp Phong nhìn Ái Lệ Ti công chúa đang nghi hoặc trong lòng, đắc ý ha hả cười to, đột nhiên triệu hoán song đầu cự long Thánh Ma, ôm Ái Lệ Ti cùng Á Sắt Lâm cùng nhảy lên lưng rồng, dưới ánh mắt rúng động của Ái Lệ Ti cùng Hổ Kình chiến sĩ, đem chiếc tiểu hình chưng khí chiến hạm, thu vào trong Quang Minh thánh giới của hắn!

Quang Minh thánh kiếm có thể tăng gấp đôi uy lực của Quang Minh ma pháp và Quang minh đấu khí. Quang Minh thánh giới có thể khiến giảm bớt một nửa tiêu hao tinh thần lực khi phóng thích Quang Minh ma pháp, cũng như có không gian trữ tàng vô hạn.

“Đây, đây, đây là cự long? Song đầu cự long? Hắn còn có không gian trang bị có thể cất giữ cả chiếc thuyền? Hắn không muốn người bên trong ngạt thở chết chứ?”

Ái Lệ Ti và Tạp Nặc cùng Hổ Kình chiến sĩ, nhìn song đầu cự long Thánh Ma đột nhiên xuất hiện, cùng với tình huống chiếc tiểu hình chưng khí chiến hạm bị thu vào không gian, tất cả đều giật mình trợn mắt há mồm. Đại não của bọn họ, thời khắc chịu nhiều đả kích nhất trong cuộc đời chính là lúc này.

“Hắc hắc, rất kinh ngạc đúng không? Sau này sự kiện làm nàng kinh ngạc còn nhiều!” Diệp đại sắc lang ôm Ái Lệ Ti, ngồi trên lưng rồng, nhìn bộ dạng giật mình của nàng, đắc ý hắc tiếum hôn lên cái miệng nhỏ thơm một cái, ra dấu cho Thánh Ma bắt đầu trực chỉ bay về phía bắc Vọng Triều sơn!

“Đừng! Đừng! Nhân loại đáng chết, mau trả Ái Lệ Ti công chúa cho chúng ta!” Tạp Nặc cùng Hổ Kình chiến sĩ đang trợn mắt há miệng, đã thấy Thánh Ma lên tới trên cao bay về phương bắc, đều kinh hãi bừng tỉnh, lo lắng đi theo phía dưới, nhìn lên không phẫn nộ hét lớn.

“Không, ta không muốn đi lục địa, ngươi thả ta ra, để ta trở về, không muốn, ta không muốn...” Ái Lệ Ti công chúa lo lắng giãy dụa trong lòng Diệp Phong, muốn thoát ly sự trói buộc khuất nhục. Nàng mặc dù thập phần muốn hướng về cuộc sống trên đại lục, nhưng bị một tên sắc lang bắt đi làm tình phụ, nàng thật sự không dám tưởng tượng.

“Cáp, cho nàng trở về ta chẳng đánh nhau vô ích sao? Hơn nữa thủ hạ của nàng muốn giết ta, ta chỉ muốn nàng làm tình phụ, hình như so với chúng nhân từ hơn rất nhiều a!” Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến Hổ Kình chiến sĩ đang bị bỏ càng lúc càng xa, nhìn mỹ nhân ngư đang vùng vẫy hưng phấn cười to, cúi đầu ác xúc hôn trúng cái miệng nhỏ của nàng!

“Hi hi, Lôi Ân, chàng thật là gan to bằng trời, ngay cả Hải tộc công chúa cũng dám bắt giữ xâm phạm!” Mĩ diễm thục nữ Á Sắt Lâm mặc bộ váy dài màu trắng, ngồi bên trái tiểu tình nhân, nhìn Ái Lệ Ti đang giãy dụa lạc lạc kiều tiếu.

Diệp Phong nghe vậy ngẩng đầu cười nói: “Nếu như là công chúa trên lục địa, bổn đoàn trưởng có lẽ còn có chút cố kị. Hải tộc công chúa, nếu dám đến trêu chọc ta, là đã chú định cả đời làm tình phụ cho ta!”

“Chàng đó, thuần túy là tên hoa tâm đại sắc lang, lòng tham không đáy!” Á Sắt Lâm phong tình vạn chủng điểm một ngón tay lên trán Diệp Phong, vũ mị kiều tiếu, nhìn xem mỹ nhân ngư đang nhìn xuống dưới dần dần tuyệt vọng , không nhịn được cười nói: “Tiểu sắc lang, thiếp xem tình phụ mới của chàng tựa hồ rất khó “sắp đặt” nha!”

“Khó ăn?” Diệp Phong cười cười, tay trái ôm lấy Á Sắt Lâm, nắn bóp cự nhũ no tròn của nàng, ác xúc đùa giỡn nó: “Trước tao hóa như nàng cũng rất khó ăn, bây giờ thì thế nào? Cũng hoàn toàn thần phục dưới khố của lão tử, mỗi ngày đều muốn lão tử cưỡi lên!”

“Thiếp đánh chết chàng tiểu sắc lang miệng lưỡi không có giữ gìn!” Á Sắt Lâm nghe Diệp Phong nói, huy vũ phấn quyền, kiều sân đánh Diệp Phong, trong lòng lại không có chút tức giận, hơn nữa lại thấy thích kiểu ăn nói thô lỗ này. Bởi vì Diệp Phong nói chính là nói thật, nàng chính là bị chinh phục dưới khố của Diệp Phong, hơn nữa mỗi buổi tối đều muốn Diệp Phong sủng hạnh!

Không có biện pháp, Á Sắt Lâm chính là dực nữ bên ngoài thánh khiết, nội tâm lại khao khát phong tao. Từ lúc trưởng thành đến nay, hai mươi năm qua vẫn chưa có được thỏa mãn chân chính. Bây giờ nàng ở độ tuổi như lang như hổ, để nàng nếm được tư vị thỏa mãn, nàng sẽ càng có nhiều càng muốn thêm. Điều này có thể tưởng tượng biết được!

Thánh Ma phi hành tốc độ cực nhanh, Hổ Kình chiến sĩ trên mặt biển phía sau đã bị triệt để bỏ rơi. Ái lệ Ti công chúa trong lòng thật hối hận đã trêu chọc nam nhân đang ôm nàng trong tay. Nghe dâm từ phóng đãng của nam nhân và mĩ diễm dực nhân, trong đầu tưởng tượng ra số phận mà nàng phải đối mặt. Hơn nữa phụ hoàng không thể dến lục địa cứu nàng, không nhịn được sợ hãi phát khóc lên.

Diệp Phong thấy thế hôn lên đôi môi đỏa mọng của Á Sắt Lâm một cái, ý bảo nàng đừng đùa giỡn nữa, nhìn mỹ nhân ngư công chúa khóc như lê hoa đái vũ trong lòng, lau lau nước mắt, ôn nhu cười nói: “Ái Lệ Ti, thản nhiên đối mặt vận mệnh đi. Hải thần đem nàng đến bên cạnh ta, chính là muốn nàng đời này làm nữ nhân của ta. Ta chính là tất cả tương lai của nàng!”

“Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi thả ta ra. Ta có thể nói phụ hoàng cho ngươi rất nhiều rất nhiều tài bảo!” Ái Lệ Ti công chúa cao quý, thấy tên nam nhân vô sỉ trước mặt lộ ra thần thái ôn nhu, lập tức ôm một tia hy vọng cầu khẩn!

“Cầu xin nàng, cầu xin nàng làm tình phụ của ta, ta có thể cho nàng càng nhiều càng nhiều tài bảo!” Diệp Phong nhẹ nhàng cười nói: “Ta nói như vậy, nàng có đáp ứng không? Ái Lệ Ti, từ lúc mới nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng. Ta bây giờ cho nàng biết sự vui sướng khi làm tình phụ của ta!”

“Lôi Ân, chàng muốn trên không trung làm chuyện đó sao??” Á Sắt Lâm nghe vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phong.

“Đúng vậy, bây giờ khiến cho mỹ nhân ngư công chúa xinh đẹp của chúng ta tiến hóa, xuất ra đôi chân đẹp a!”

Mỹ nhân ngư nữ tính chỉ cần nuốt tinh dịch của nam tính, liền tiến hóa xuất hiện đôi chân. Diệp Phong ra hiệu cho Thánh Ma tiếp tục bay lên cao, nhìn Ái Lệ Ti trong lòng, gấp đến không kịp muốn thử cái miệng nhỏ nhắn của nàng, xem nàng trút bỏ vảy cá để đôi chân đẹp xuất hiện, “Hắc hắc, mĩ diễm chủ giáo của ta, trước tiên để cho tỷ muội tương lại của nàng, biểu diễn một chút kỹ thuật dùng miệng a!”

“Cái loại cưỡi rồng trên không trung tố ai này, chàng quả thật là tiểu dâm trùng hoang dâm chí cực!” Á Sắt Lâm nhìn Diệp Phong mà không tức giận chỉ mỉm cười gắt khẽ, trong lòng đối với việc cưỡi rồng tố ái kích thích rất cảm thấy hứng thú, dưới ánh mắt kinh khủng ngượng ngùng của Ái Lệ Ti, giúp Diệp Phong cởi khố tử, lộ ra cái hung khí khiến nàng vạn phần mê luyến, ngọc thủ khẽ cầm lấy, môi anh đào hé ra, cúi đầu ngậm lấy...

“Tao hóa, kỹ thuật cùa nàng đúng là càng ngày càng điêu luyện a!” Diệp đại sắc lang híp mắt thoải mái tán thưởng, hưởng thụ một phen phục vụ bằng miệng lưỡi của thục nữ chủ giáo, xấu xa liếc nhìn mỹ nhân ngư công chúa đang ngượng ngùng không ngừng lắc đầu, cười nói: “Công chúa tình phụ, đến đây đi, để ta đem theo nàng thử nghiệm tư vị tiêu hồn khi bay cao trên không trung... ha ha ha...”

## 147. Chương 147: Sắc Lang Suýt Thành Thái Giám, Ma Tộc Quang Lâm

“Nếu ngươi có được một vị mỹ nhân ngư, trước khi đạt được cảm tình của nàng thì ngàn vạn lần đừng muốn cậy sức mà phá thân mỹ nhân ngư của nàng, bằng không... ngươi nhất định sẽ hối hận!” Tên sắc lang nếm mùi đau đớn cảm khái sau khi cưỡi rồng tầm hoan.

Quang Minh lịch năm 9721, tháng sáu, Dực nhân vương quốc và Thú nhân vương quốc chiến đấu trong lãnh thổ Thiên Vũ đế quốc phía tây đại lục, càng lúc càng trở nên ác liệt, khiến cho biên giới nơi lãnh thổ hai nước tương tiếp cũng bạo phát đại chiến.

Quang Minh giáo đình là quốc giáo của Dực nhân vương quốc. Dực nhân vương quốc và thú nhân bạo phát chiến tranh, Quang Minh giáo đình đượng nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Quốc vương La Kiệt-Đế Mạc Tây của Quang Minh đế quốc, theo đề nghị của Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư, điều động quân đội đến hiệp trợ Dực nhân vương quốc, tấn công Thú nhân vương quốc.

Sức một nước chống hai nước và một giáo, thú nhân chiến sĩ mặc dù dũng mãnh nhưng cũng không thể là đối thủ được. Cũng may láng giềng của thú nhân là Ải nhân vương quốc sợ thú nhân bị tấn công làm thực lực suy yếu, lưỡng quốc nhất giáo sẽ hoành hành không e dè tại Nam Bắc đại lục, lập tức nhận thỉnh cầu liên minh của Hoàng kim sư vương, thêm vào thần miếu (thần điện) của thú nhân vương quốc, hình thành cục diện lưỡng quốc nhất miều chống lưỡng quốc nhất giáo. Chiến sự diễn ra rất kịch liệt.

Bảy nước nam bắc, đã có bốn nước bộc phát đại chiến, lại kéo thêm hai đại tông giáo, thêm vào cơn phong ba do cường giả các tộc tìm kiếm Thác Ni và Liệt Diễm sáo trang, nhất thời đem nam bắc đại lục tạo thành một mảnh hỗn loạn. Tất cả các loại thương nhân đều nhân cơ hội đại phát tài trong chiến tranh, thuận tiện cấp cho dong binh đoàn các nơi không ít nhiệm vụ.

Diệp Phong đối mặt cục diện bốn nước đại chiến, tự nhiên mừng rỡ cao hứng, tự nhiên lệnh các nhóm của Tư Lược đoàn, lợi dụng thuận tiên của Truyện Tống Trận, mỗi ngày phái ra nửa số thành viên đến các nơi để “đón gió thu” (kiếm tiền), ngoài ra chiêu mộ một đám đông ải nhân công tượng ưu tú, hợp thành một Ải nhân chú tạo đoàn do lão ải nhân Lạc Tư đảm nhiệm đoàn trưởng!

Trời có phong vân khó dò, người có họa phúc khôn lường. Khi tứ quốc đại chiến đánh đến lúc kịch liệt, nam đại lục phát sinh một việc, một biến đổi kinh thiên khiến tất cả thế lực đều không thể đoán trước!

Bởi vì ngọn núi cấm kỵ phía động Quang Minh đế quốc, bị “tàn dư giáo đồ” của Hắc ám giáo đình dùng phương thúc tự sát mang độc tiến phạm, phá hủy kết giới thủy tinh dùng duy trì phong ấn của ma giới chi môn, dẫn đến một số lượng lớn Ma tộc chiến sĩ hung tàn bạo ngược, ba cấm kỵ binh đoàn của Quang Minh giáo đình phụ trách thủ hộ phong ấn, toàn bộ bị Ma tộc chiến sĩ xé nát đồ sát!

500 năm trước, Ma tộc gây ra chém giết tai ác đối với các tộc trên Quang Minh đại lục khiến cho kí ức các tộc đến giờ vẫn còn như mới xảy ra. 500 năm sau ma giới chi môn mở rộng, Ma tộc lại bước vào Quang Minh đại lục. Một hồi đại chiến sẽ ghi vào sử sách, khẳng định khó có thể tránh được!

Ma tộc quang lâm, Quang Minh đế quốc và Quang Minh giáo đình vốn là người gặp họa đầu tiên, lập tức đề xuất ngưng chiến với ải nhân, thú nhân lưỡng quốc, liên hợp với Dực nhân vương quốc, nhanh chóng đuổi tới phía đông Quang Minh đế quốc, muốn nhân lúc ma tôc chưa hoành hành khắp nơi, bức lui bọn chúng, tiếp tục phong ấn ma giới chi môn!

Sinh linh các tộc tại nam bắc đại lục đều thống hận vạn phần đối với Ma tộc, Ải nhân vương quốc và Thú nhân vương quốc đượng nhiên sẽ không thừa cơ hội này mà đánh vào phía sau Quang Minh đế quốc và Dực nhân vương quốc.

Đồng thời, tinh linh vương quốc vốn yêu hòa bình và Cự nhân vương quốc, cùng xuất động một lượng lớn binh tướng tiến gấp đến phía đồng Quang Minh đế quốc, muốn phối hợp với Quang Minh, Dực nhân hai nước, cùng với Quang Minh giáo đình bức lui Ma tộc.

Quân đội Mạt La đế quốc, trải qua chiêu mộ mở rộng, đã từ bốn quân đoàn, mở rộng thành sáu quân đoàn. Mặc dù binh lực không nhiều như khi Lao Nhĩ bệ hạ còn sống, nhưng Liên Na nữ vương tuổi còn trẻ mà làm được như thế, đã xem như đạt thành tích rất tốt rồi, khiến cho các tộc thế lực không biết nội tình Mạt La đế quốc hôm nay đều nhìn Liên Na bắng con mắt khác!

Tinh linh và cự nhân đều phái binh hiệp trợ trừ ma. Đối diện tình huống này, Mạt La đế quốc không thể bắt chước ải nhân và thú nhân bất hợp tác với Quang Minh, Dực nhân hai nước. Diệp Phong và Lạc Khắc thương nghị qua lại một phen, để Liên Na phái Cát Lôi Tư nguyên soái, soái lĩnh từ đệ nhất đến đệ tam binh đoàn nhanh chóng đến Quang Minh đế quốc hiệp trợ đẩy lùi Ma tộc. Tư Lược đoàn thì tùy thời có thể trợ giúp!

Ma tộc lần này quang lâm Nam Bắc đại lục, không có điên cuồng cướp đoạt chém giết tứ phía như quá khứ, chỉ nhanh chóng chiếm lĩnh đông phương tỉnh của Quang Minh đế quốc làm cứ điểm, rồi không có tiếp tục hoành hành nơi khác. Cư dân của phương đông tỉnh chưa chết thảm dưới công thế của bọn chúng, bọn chúng cũng không đồ sát, mà đem nam tính tuyển làm nô lệ, nữ tính làm công cụ tiết dục!

La Kiệt bệ hạ của Quang Minh đế quốc, đối với việc Ma tộc gần như chiếm cứ phương đông tỉnh, lại đình chỉ hành vi tứ ngược, cảm giác thấy khá may mắn, liên hợp quân đội bốn nước bên ngoài, vây nhiều lớp quanh phương đông tỉnh, triển khai liên minh Thối Ma đại chiến.

Hôm đó cưỡi rồng tầm hoan, Diệp đai sắc lang không chỉ không được tiêu hồn, ngược lại còn sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, buồn bực chỉ vào Ái Lệ Ti, than lớn Ái Lệ Ti quá tàn nhẫn.

Bởi vì khi hắn muốn phá phân mỹ nhân ngư của Ái Lệ Ti, thì bị Ái Lệ Ti vừa thẹn vừa giận muốn chết đã cắn một cái tàn nhẫn. Nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn lập tức rút ra, đầu của bảo bối khẳng định sẽ bị cắn đứt, trực tiếp trở thành thái giám mà hắn vốn rất thích cưới nhạo sỉ nhục, khiến tám vị tuyệt sắc mỹ nhân sống kiếp quả phụ!

Dực nhân thục nữ Á Sắt Lâm nói rất đúng, Ái Lệ Ti là một miếng thịt ngon nhưng khó nuốt. Diệp đại sắc lang vốn định trước hết điểm huyệt sau phá mỹ nhân ngư thân của nàng. Nhưng khi nàng hoảng sợ vì bị điểm huyệt không thể hành động, tuyệt vọng nói nếu Diệp Phong dám hủy đi trinh khiết của nàng, nàng sẽ cắn lưỡi tự vẫn!

Một tuyệt sắc mỹ nhân ngư có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, Diệp Phong không thể giết nàng, lại không có khả năng vĩnh viễn phong bế huyệt đạo của nàng, phòng ngừa nàng tự sát. Huống chi tầm hoan cùng một mỹ nhân ngư không thể động đậy thì cũng không có ý nghĩa!

Cho nên đai sắc lang chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn ý muốn dơ bẩn trong đầu, đem Ái Lệ Ti giao cho Đế Na quản lý, chuẩn bị trước bồi dưỡng cảm tình, sau lại phá thân mỹ nhân ngư của Ái Lệ Ti. Dù sao Ái Lệ Ti bây giờ đã là miếng thịt của hắn, căn bản không trốn khỏi lòng bàn tay của hắn. Lừa gạt MM thuần khiết thiện lương, tên gia hỏa này trước giờ rất có một bộ bản lĩnh cầm tay!

Ái Lệ Ti không thể rời nước quá lâu, nếu không sẽ chết không thể nghi ngờ. Diệp Phong vì giải quyết vấn đề này, để Đại Địa kị sĩ dưới phòng ngủ của Đế Na tại Phong nguyệt mỹ nữ đoàn, bí mật đào bới tu bồi một cái thủy trì dưới lòng đất, thường xuyên thay đổi cấp cho nàng nước biển trong sạch!

Trong nhà có nhị thị tam thê Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh; bên ngoài có bốn vị tình phụ Đế Na, Phỉ Phỉ, Ái Lệ Ti, Á Sắt Lâm. Ngoại trừ Ái Lệ Ti có thể đùa giỡn, không thể chiếm hữu, còn lại tám vị tuyệt sắc giai nhân đều có thể mỗi ngày tùy ý cho Diệp Phong tiêu hồn. Hắn ban ngày vô sự, liền đến Phong nguyệt mỹ nữ đoàn tụ hội với bốn vị tình phụ. Buổi tối ôm ngũ nữ trong nhà chăn lớn cùng ngủ, có thể nói hưởng diễm phúc tận cùng. Mỗi ngày qua có thể dùng một chữ “sảng” để hình dung!

Ái Lệ Ti hối tiếc vì đáp ứng làm vật cược cho cuộc quyết đấu. Lúc mới bị bí mật giam lỏng lại Phong nguyệt mỹ nữ đoàn, cơ hồ mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Cũng may Đế Na, Phỉ Phỉ, Á Sắt Lâm mỗi ngày đều khuyên bảo khai đạo cho nàng, thêm vào Diệp Phong mặt dày mày dạn tìm đủ cách làm nàng vui lên. Một thời gian thì nàng cũng hiểu rõ tử sắc lang nhất định sẽ không thả nàng, dần dần thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống bây giờ!

Ái Lệt Ti từ nhỏ lớn lên trong lòng biển, đối với các sự vụ trên lục địa đều thập phần hiếu kì. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Truyện Tống Trận, địa tinh hỏa thương, gia nông pháo, lục địa ma sủng và nhiều sự vụ khác, cảm thụ trong lòng có thể dùng hai chữ “rúng động” để hình dung, không nghĩ tới tử sắc lang không chỉ có thực lực cá nhân biến thái, mà thực lực bộ hạ của hắn cũng rất cường hãn!

Dưới biển không thể nếm được các loại mĩ thực trên lục địa, Ái Lệ Ti từ lần đầu tiên thưởng thức tài nghệ của hương kì ải nhân, liền kinh thán minh bạch tại sao Lạc Kì và Cự giải chiến sĩ lại cam tâm tình nguyện làm hộ vệ cho tử sắc lang. Loại mĩ thực này đối với hải tộc mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn trí mệnh, bao gồm cả công chúa cao quý như nàng, đã nếm thử thì thật lâu cũng khó quên được, chỉ mong có thể vĩnh viễn thưởng thức!

Màn đêm phủ xuống, Phong Diệp thành tại Tinh Quang bình nguyên, đại sảnh của lĩnh chủ phủ đệ, Diệp Phong dưới sự hầu hạ của Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, bồi tiếp ba vị lão bà bình thường thay hắn chịu nhiều mệt nhọc, hưởng thụ một bữa tiệc lớn thịnh soạn, sau đó nằm dài trên chiếc ghế dựa, muốn để Lộ Lộ xoa bóp vai cho hắn. Kiệt Nã Tư lại đột nhiên đến đại sảnh bẩm báo: “Đoàn trưởng, Ma tộc tăng thêm lượng lớn hậu viện, liên quân năm nước đã không thể chiếm tiện nghi về binh lực, hơn nữa nếu Ma tộc thuận thế phản kích, liên quân e rằng không chống đỡ nổi!”

“Hà, ta vốn biết Ma tộc không phải là rau cỏ, muốn đánh lui chúng về Ma giới rồi phong ấn Ma giới chi môn, khẳng định phải bỏ ra một cái giá lớn. Khốn kiếp, bọn tử tôn của Hắc Ám giáo đình cùng khá lắm, dám lấy mạng ra đùa đến phá hư kết giới thủy tinh!

Diệp Phong nghe Kiệt Nã Tư bẩm báo xong, bảo Lộ Lộ đưa một cây Thanh sảng tiêu hồn. lắc đầu cảm khái, ngẫm nghĩ rồi nói với Kiệt Nã Tư: “Ngươi lập tức thông báo cho các bộ nhóm tập hợp, chuẩn bị hành động. Chúng ta cũng nên đến đó tham dự náo nhiệt một phen!

“Rõ!” Kiệt Nã Tư nghe vậy cung kính lĩnh mệnh, rời khỏi đại sảnh.

Tĩnh Hương nhìn theo bóng lưng gã, đi tới sát tình lang, nhíu mày hỏi: “Lôi Ân, chàng chuẩn bị đối phó Ma tộc như thế nào? Bọn chúng trên không nhất định có nhiều Đọa lạc thiên sứ, dùng gia nông pháo mà nói, chỉ e không còn hiệu quả như trước!”

“Ân, Đọa lạc thiên sứ quả thật khó đối phó, bất quá không có quan hệ. Binh đến tướng ngăn, nước dâng đất chặn, đến đó nhất định sẽ có biện pháp. Nếu không được chỉ đành đề nghị Dực nhân vương quốc và phi hành bộ đội của các nước đánh bừa vào Đọa lạc thiên sứ!” Diệp Phong nghe vậy thuận theo ý nghĩ gật đầu ứng thanh.

Đọa lạc thiên sứ quả khó đối phó, Diệp Phong trong lòng sớm có kinh nghiệm. Bởi vì nguyên nhân có quá nhiều Đọa lạc thiên sứ, Bạch điêu xạ thủ đoàn muốn đến phụ cận của vùng núi cấm kỵ, tra xét tình huống đều không thể thực hiện được, làm hắn không thể liễu giải rốt cuộc binh lực của Ma tộc tại vùng núi cấm kỵ có bao nhiêu, không thể nghĩ trước một kế hoạch tác chiến tốt được!

“Thiếu gia, Ma tộc không giống những kẻ địch trước kia, tác chiến cùng bọn chúng thì nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng khinh địch nha!” Diệp Phong đứng dậy chuẩn bị đi hội họp cùng bộ đội của Tư Lược đoàn, Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi nhu thuận đi đến sát người hắn, chỉnh trang lại vạt áo cho hắn, quan tâm ôn nhu dặn dò.

“Ân, Lộ Lộ cùng Nguyệt Nhi nói không sai. Lôi Ân, nếu không được thì cứ lui lại, ngàn vạn lần đừng muốn làm việc vượt sức!” Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh ba vị lão bà đại nhân cũng đều vây quanh người yêu dặn dò.

“Ha ha ha, mỹ nhân của ta, Ma tộc lại làm các nàng sợ hãi như vậy sao? Yên tâm, ta sẽ cẩn thận!” Diệp Phong nhìn năm vị mỹ nhân đang dặn dò, trong lòng cảm thấy thập phần hạnh phúc, cao hứng ha ha cười to. Tại đôi môi anh đào của các nàng đều hôn một cái, tiêu sái đi ra đại sảnh, chuẩn bị đến gặp mặt Ma tộc cường hãn!

## 148. Chương 148 Chủ Suất Tụ Tập, Các Hoài Tâm Tư

Trên bốn ngàn năm qua, Ma tộc mỗi lần xâm phạm Quang Minh đại lục, đều xuất động bộ đội đọa lạc thiên sứ, hắc ám tinh linh, bạo thực cự ma, hắc ám ma long, đọa lạc mục yêu, hủ thực thụ ma, sáu loại hung hãn binh chủng. Những chủng loại sinh linh còn lại, các tộc của Quang Minh đại lục mặc dù có nghe từ các tù binh, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhiều kiến thức!

Điều này không phải bọn họ không nghĩ đến việc tìm hiểu kiến thức, mà bởi vì Ma giới chỉ có hắc ám nguyên tố, các sinh linh tộc của Quang Minh đại lục nếu tới nơi này, ma pháp không thể sử dụng, đấu khí không thể bổ sung, đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể đối kháng với Ma tộc, thì chỉ có con đường chết. Huống hồ trong ngàn năm qua bọn họ lo chống đỡ sự xâm lấn của Ma tộc còn không xong, căn bản muốn đến địa bàn của Ma tộc thì chỉ để tìm chết.

Hôm nay Ma tộc tại phương đông Quang Minh đế quốc bố trí cấm kỵ chi sơn ở trung tâm, đại khái chia làm ngũ đại tụ tập địa, hơn nữa bên ngoài không thể do thám biết được tình hình cấm địa chi sơn. Bốn đại binh chủng còn lại tập hợp, số lượng lên đến hai trăm vạn, tất cả đều phối hợp với nhau, chống lại liên quân năm nước, bây giờ đã có thể phản công thay đổi cục diện!

Liên minh nam nước, Quang Minh ở phía đông, cự nhân phía tây, tinh linh phía bắc, Mạt La phía nam, bao quanh bên ngoài đạo quân Ma tộc. Quân đội dực nhân vương quốc được phái đến phân tán cho quân đội bốn nước, chuyên đối kháng đọa lạc thiên sứ!

Diệp Phong đái lĩnh thành viên Tư Lược đoàn, thông qua truyện tống điểm được bí mật thiết lập kỹ, tới đồn trú của Mạt La quân đội, vừa vặn Cát Lôi Tư nguyên soái nhận được lời mời thảo luận kế hoạch tác chiến của Quang Minh đế quốc La Kiệt bệ hạ, thấy Diệp Phong tới thập thì thập phần cao hứng. Gã giải thích với Diệp Phong tình hình chiến sự hiện nay, sang ngày thứ hai liền lôi Diệp Phong đến nơi đóng quân của Quang Minh quân đội.

Quang Minh đế quốc phương đông tỉnh thuộc về vùng bình nguyên, đồi núi như cấm địa chi sơn rất ít. Hiện tại liên quân năm nước đã chiếm được từ trong tay của Ma tộc một phần thành trì sát phương đông tỉnh. Nơi đóng quân của Quang Minh quân đội đặt tại Cách Lạc thành phía đông!

Do sự tàn phá của Ma tộc, Cách Lạc thành vốn được xem là một thành thị trung bình, bây giờ phân nửaa đã bị tàn phá, cư dân toàn bộ được giải cứu đã bỏ đi, chỉ còn là đất trống.

Hiện tại Ma tộc gia tăng binh lực. Ý định muốn xoay chuyển thế cục, La Kiệt bệ hạ tự mình tại giữa nơi đóng quân khẩn trương cùng với Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư, nghĩ ra một kế hoạch tác chiến, chuẩn bị tìm kiếm lãnh đạo các nước thương nghị với nhau. Nếu lãnh đạo các nước không có kế hoạch, hơn nữa không phản đối kế hoạch của bọn họ, thì lập tức dựa theo đó mà thực hiện.

Lần này giúp đỡ Quang Minh đế quốc thối Ma tộc, nguyên soái của Dực nhân vương quốc vừa mới bệnh nặng qua đời, người đến thay chín là Đan Trạch Nhĩ công tức, anh tuấn cao lớn, tóc ngắn, cũng chính là phụ thận của Tuyết Lị - Đan Trạch Nhĩ.

Chủ soái của tinh linh vương quốc chính là lão trượng nhân của Diệp Phong, thủ lĩnh hỏa tinh linh bộ lạc La Luân. Cự nhân vương quốc thì phái chủ soái đến là thủ lĩnh Dong Nham cự nhân Khắc Lạp Khắc – Uy Nặc.

Chủ trướng nằm trung tâm quân doanh của Cách Lặc thành, Diệp Phong uể oải đi theo Cát Lôi Tư. Lúc đó ngoại trừ thủ lỉnh Dong Nham bộ lạc Khắc Lạp Khắc còn ở xa, còn lại La Kiệt bệ hạ, Ôn Tư giáo hoàng, chủ soái các nước cùng với hộ vệ khẩn trương tới chỗ đại nhân vật, đều đã phân chia chỗ ngồi xuống, đang bàn luận chiến cuộc, chờ đợi thành viên đến đông đủ.

Dực nhân kiếm sĩ tướng quân dực nhân mỹ lệ của Quang Minh giáo đình quân đoàn, Á Sắt Lâm chủ giáo, mắt thấy tiểu tình nhân lười biếng cùng Cát Lôi Tư nguyên soái đi vào chủ trướng, lập tức lộ ra một tia tiếu ý, không chú ý tình huống hiện tại, ném cho tiểu tình nhân ánh mắt mê hoặc câu hồn phong tình vạn chủng!

Tao hóa này….. Diệp Phong đã thấy mị nhãn của phong tao thục nữ, trong lòng buồn cười cảm khái một tiếng, cùng Cát Lôi Tư nguyên soái, dùng lễ nghi chào hỏi với La Kiệt bệ hạ, Ôn Tư giáo hoàng và các chủ suất khách sáo một phen. Sau đó bọn họ tìm chỗ tốt để ngồi xuống.

“Đã sớm nghe đại danh của Lôi Ân đoàn trưởng, hôm nay mới thấy quả nhiên bất phàm, anh hùng xuất thiếu niên a!” La Kiệt bệ hạ, anh tuấn uy nghiêm, tóc vàng, trạc trung niên, ngồi ở vị trí thượng tọa trong chủ trước, đánh giá Diệp Phong, rồi gật đầu tán thưởng.

Nghe được lời tán thưởng thì không ai không thích, Diệp Phong nghe xong lời tán thưởng của La Kiệt quốc vương, trong lòng lập tức nở nụ cười thỏa mãn, a a khách khí nói: “Quốc vương bệ hạ quá lời, so với vương giả như ngài, ta chỉ có thể xem như một tiểu nhân vật.”

“Ha ha, Lôi Ân đoàn trưởng không cần khiêm nhường. Hiện tại chư vị ở đây đều là những người rõ ràng, thành tựu của ngài mọi người đều nhìn thấy. Thối Ma tộc đại chiến lần này, Tư Lược đoàn của Lôi Ân đoàn trưởng đóng vai trò không nhỏ đó!” La Kiệt bệ hạ nhìn Diệp Phong, cao hứng cười to, trong mắt hiện lên một ý nghĩ không rõ.

“Tất nhiên, Ma tộc là kẻ thù chung của mọi người, ta nhất định cùng xuất toàn lực đối phó bọn chúng!” Diệp Phong mỉm cười đáp lại.

Thái độ hòa ái nhưng mang theo một cổ thần thánh uy nghiêm, lão giáo hoàng Ôn Tư, đánh giá Diệp Phong khi hắn tiến vào chủ trướng, lúc này đột nhiên lên tiếng: “Lôi Ân đoàn trưởng, nghe nói ngươi có một song đầu cự long, vảy màu trắng đen, chẳng hay nó có thuộc tính gì?”

“Nó có thuộc tính gì? Đương nhiên là Quang Minh chúc tính, chẳng lẽ Ôn Tư giáo hoàng đã gặp qua cự long có hai thuộc tính?” Diệp Phong nghe tiếng trong lòng biết lão giáo hoàng hoài nghi sự việc của vảy đen của Tháng Ma, ra vẻ mê võng hỏi lại.

“Ha ha, ta chỉ là tò mò thôi. Đừng nói cự long có hai chúc tính, ngay cả cự long hai đầu, cũng là hiếm thấy rồi. Thật sự lão đầu tử ta chỉ tò mò thôi a!” Lão giáo hoàng Ôn Tư, hai mắt nhìn chằm chằm vào trạng thái không hiểu của Diệp Phong, cả hai nhìn nhau, miệng cười a a trả lời.

“Cáp, ta khi phát hiện nó cũng rất tò mò…..” Diệp Phong mỉm cười đáp trả ha ha, nói tránh sang chuyện khác, cố ý hướng sang phong tao tình phụ Á Sắt Lâm ngồi cách đó không xa, thỉnh giáo tình hình của đọa lạc thiên sứ .

“Tiểu hoạt đầu này” biết Diệp Phong nói vu vơ, biết rõ hắn đang cố ý đánh lạc hướng giáo hoàn bệ hạ, bất đắc dĩ cười khổ, cùng phối hợp với hắn nói về tình hình của đọa lạc thiên sứ.

Hỏa linh tinh thủ lĩnh La Luân, mắt thấy nữ tế tương lai sau khi tiến vào chủ trướng, nhận được ánh mắt đánh giá của Cát Lôi Tư nguyên soái, hơn nữa còn cùng Quang Minh giáo hoàng với quốc vương nói chuyện với nhau mà đàm tiếu tự nhiên, không nhịn được lộ ra một chút thần sắc hài lòng. Ông nghĩ nếu hắn có thể thoát khỏi xú danh trước kia, gả nữ nhi cho hắn cũng không sai!

Đối với Phỉ Phỉ không nghĩ đến việc lập gia đình sớm, chỉ ở nhà với mình mà nói, La Luân không biết nội tình, thầm cảm thán vui mừng, tự nhiên sẽ không bắt Phỉ Phỉ xuất giá càng sớm càng tốt!

Bây giờ trong chủ trướng ngoại trừ Trác Lạc - Đế Mạc Tây cùng với Áo Ni Khắc - Bảo Luân đoàn trưởng, nhìn Diệp Phong khó chịu, công tước, còn lại tất cả mọi người đang thảo luận sự tình của Ma tộc.

Đã từng đề cập qua, Trác Lạc - Đế Mạc Tây công tước, đệ đệ của La Kiệt bệ hạ, tại đại điện của Mạt La đế quốc chịu đựng khí thế của Diệp Phong, vẫn thập phần khó chịu, không thấy Diệp Phong thì không sao còn đã thấy Diệp Phong tự nhiên khó tránh khỏi đại hỏa.

Cũng như thế, đệ nhất mĩ nam tại Nam Bắc đại lục, Áo Ni Khắc – Bảo Luân, đoàn trưởng Quang Minh ma kiếm đoàn của dực nhân vương quốc, thấy Diệp Phong là không vui, dĩ nhiên bởi vì trước đó Bạch Điêu xạ thủ làm náo loạn, khiến gã không có bắt được Thác Ni, để Liệt Diễm thần phủ và Liệt Diễm sáo trang tuột khỏi tay!

Cuộc thảo luận diễn ra nhanh chóng, lúc Dong Nham cự nhân thủ lĩnh Khắc Lạp Khắc tới nơi, theo đó cũng chấm dứt. Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh cao lớn cường tráng tiến vào ghế trong chủ trướng mà ngồi, làm cho người ngồi gần gã cũng phải lui về sau.

Không có biện pháp, Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh trên người mang theo lửa, cộng thêm thân hình khổng lồ đó của gã, ngồi dưới đất cũng cao đến năm thướt, giống như một cái lò lớn, ngồi bên cạnh hắn cũng rất khói chịu.

Nếu không phải La Kiệt bệ hạ, sớm tính đến việc mời cự nhân chủ soái nghị sự, đã thiết kế chủ trướng to lớn, thì bây giờ khẳng định không thể chứa được Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh cự nhân này!

“Các vị, tình thế hiện nay tất cả mọi người đều rất rõ. Không kể cấm kỵ chi sơn, binh lực Ma tộc đã lên đến trăm vạn. Mặc dù so với binh lực của ngũ quốc liên minh chúng ta không phân cao thấp, nhưng binh chủng của bọn chúng rất cường hãn hung tàn, hơn nữa lại có ý định lật ngược thế trận, đối với chúng ta thập phần bất lợi. Mọi người có kế hoạch gì đối phó với bọn chúng, thì hãy nói xem đi!” Thành viên đã đến đông đủ, giọng nói La Kiệt bệ hạ nhẹ nhàng khách khí nhìn thủ lĩnh các nước, rồi phát biểu và phân tích!

Ông vừa nói xong, trong trướng lại vang lên những tiếng nghị luận xôn xao. Dực nhân mĩ nam Áo Ni Khắc, dưới sự cho phép của Ước Hàn công tước, mở miệng nói: “Ngoại trừ không có thông tin tình báo từ cấm kỵ chi sơn, tứ đại Ma tốc khác tập trung, phân biệt là đông, tây, nam, bắc tứ bộ ỏ vùng thành thị to lớn bình nguyên. Không có ưu thế địa lợi, thành trì do bọn chúng công hạ trước đó đều đã hư hao. Ta cho rằng liên quân nên lợi dụng Ma tộc không có phản công trước, phái ra một bộ phận binh lực tập trung tấn công một thành, đồng thời mặt khác ngăn chặn chi viện của ba thành, đánh từng thành một!”

“Phương pháp ngăn chặn tấn công ba mặt của Áo Ni Khắc đoàn trưởng không tồi. Nhưng bây giờ Ma tộc binh lực với liên quân không phân cao thấp, sự tình của cấm kỵ chi sơn không được điều tra kĩ lưỡng, nếu binh chủng liên quân, muốn ngăn chặn phía ngoài ba thành có điểm khó khăn, thương vong nhất định sẽ rất lớn.” Hỏa linh tinh thủ lĩnh La Luân trầm tư phát biểu, “Đáng tiếc thú nhân không đến hỗ trợ, nếu không với sự trợ lực của bọn họ, với tốc độ hành quân cùng sự dũng mãnh, thì có thể sử dụng phương pháp của Áo Ni Khắc đoàn trưởng!”

Áo Ni Khắc nghe La Luân nói xong, ngẫm lại vấn đề binh chủng tại cấm kỵ chi sơn, gật đầu không nói lại, nhưng trong lòng đối với thú nhân thập phần thống hận và coi thường.

Diệp Phong an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn đại nhân vật các nước nghị luận xôn xao, liêm diêm đôi mắt, chuẩn bị nghe kế hoạch của bọn họ, rồi hãy nói có chấp nhận hay không, nếu có thể thành công, cũng sẽ không đưa bài tấy của hắn ra.

Hiện tại, quan hệ tình lữ của Diệp Phong và Liên Na đã sớm công khai, quan viên Mạt La đế quốc đều biết, Cát Lôi Tư không có những ý tưởng mới, thấy Diệp Phong không vội tỏ vẻ muốn ý kiến, liền im lặng không lên tiếng, nghe những người còn lại thảo luận.

Thảo luận tiến hành không quá thuận lợi. Ý kiến lẫn lộn, không thống nhất. Một bên chủ trương trước tiên phải đánh Ma tộc, một bên giữ chắc đánh chắc. Một lúc sau trong doanh trướng lập tức náo nhiệt hẳn lên, bên đánh bên phòng ngự song phương, tranh chấp ngày càng kịch liệt.

La Kiệt bệ hạ cùng Ôn Tư giáo hoàng, thấy tình hình này, biết thời cơ đã đến, lập tức kêu gọi mọi người im lặng, nói ra kế hoạch tốt mà họ nghiên cứu.

Ta khinh, gian trá, quá gian trá, đây rõ ràng là kế hoạch được suy tính tốt, chờ cho đám sỏa điểu kia tranh chấp thì trở thành người hòa giải. Bất quá kế hoạch đó quả thật không tồi….. Diệp Phong nghe xong kế hoạch của La Kiệt và Ôn Tư, trong đầu liên tục suy nghĩ, không có tỏ vẻ gì phản đối.

Những người còn lại đều hiểu kế hoạch này rất hay, không có ý kiến phản đối. La Kiệt bệ hạ với Ôn Tư giáo hoàng, lập tức cao hứng bắt đầu cùng mọi người nghiên cứu chi tiết. Ai cũng chú ý trên mặt của La Kiệt bệ hạ, lộ ra một nụ cười đắc ý lạnh lùng!

## 149. Chương 149 - Súc Sanh Dữ Tiện Hóa，giả Công Dữ Chân Công

“Di? Già Lặc ngươi từ khi nào có được ả xinh đẹp này vậy? Lại không thông tri cho huynh đệ ta cùng nhau hưởng thụ, ngươi thật không có nghĩa khí!”

Phía nam Quang Minh đế quốc đông phương tỉnh, trong phủ đệ thành chủ của Tư Nặc Nhĩ thành, Ma tộc tướng quân đọa lạc thiên sứ đệ nhị quân đoàn, bát giai Hắc Ám kiếm sĩ, hắc phát trung niên anh tuấn, đọa lạc thiên sứ Tạp La Lợi - Phí Đức đi vào phòng ngủ của lão hữu Hắc Ám tinh linh Già Lặc - Tây Cách, thấy một ả tóc xanh toàn thân xích lõa chính đang dâm tiện quỳ gối trên giường để cho Già Lặc từ phía sau cưỡi ngựa, mắt trách móc, miệng thì lên tiếng!

Ma tộc đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám tinh linh, rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, màu tóc phổ biến là màu đen. Hắm ám tinh linh tướng quân đệ tam quân đoàn, bát giai Hắc Ám xạ thủ, Già Lặc - Tây Cách tuấn dật mê người, toàn thân xích lõa, xích lõa mĩ nhân bị hắn liên tục đưa lên cao triều, ngẩng đầu lên nhìn lão hữu ở cửa buồn bực nói:

“Tạp La Lợi, tiểu tử ngươi đúng là con mẹ nó có thể bảo là bất công ư. Ta ngày hôm qua tìm được phong tao mỹ nhân, ngươi ngày hôm trước rời đi, ngày hôm nay quay lại, ta làm thế nào báo cho ngươi cùng hưởng thụ? Muốn chơi đùa cứ việc nói thẳng, đừng nói với ta những lời như thế. Ta còn không biết ngươi là tên háo sắc ư?”

“Ha ha, ta đã nói quá, Già Lặc vĩnh viễn là hảo huynh đệ hiểu rõ ta nhất. Hôm nay hai huynh đệ chúng ta, cùng nhau làm cho tiểu tiện nhân này biết sự lợi hại của nam tính Ma tộc!”

Tạp La Lợi ha ha cười to vô sỉ, đi tới bên giường, nhanh chóng thoát y, dày vò cái miệng nhỏ của mĩ nhân, đưa vật tà ác kia, nhập vào trong mĩ nhân, cùng lão hữu một trước một sau thô bạo gian dâm mỹ nhân. Hai súc sinh tiêu chuẩn và một ả tiện hóa!

“Tạp La Lợi, ngươi và Kì Khoa đến trợ giúp Tam Liên thành, sao nhanh như vậy đã trở lại? Cái liên quân được gọi là ngu ngốc đó không rút lui rồi ư?” Già Lặc đang làm hành vi súc sinh, tò mò hướng về trước mặt lão hữu hỏi.

“Đừng nói nữa, đám hỗn đản kia đều là ngu ngốc. Gần chín mươi vạn binh lực, căn bản không thể công được bảy mươi vạn quân của chúng ta đóng ở Tam Liên thành, nhưng chúng không biết đường mà lui binh. Đại ma vương muốn điều bộ phận quân binh của ba thành khác của chúng ta vây công, nhất cử tiêu diệt lũ ngu ngốc này. Ta phụ trách trở về điều binh!” Tạp La Lợi nghĩ về liên quân ngu ngốc của đại lục, khinh thường cười lạnh.

Ma giới mỗi chủng tộc đều có một vị vương giả, nhưng toàn bộ đều nghe lệnh Hắc Ám đại ma vương. Già Lặc nghe Tạp La Lợi nói xong, lập tức đình chỉ động tác, vội la lên: “Đại ma vương lệnh ngươi điều khiển binh lính, ngươi không mau đi làm còn có tâm tư chơi đùa nữ nhân, ngươi chán sống rồi à? Chúng ta mau đi triệu tập binh lính!”

“Gấp cái gì, trước mặt Ma tộc chúng ta, liên quân ngu ngốc này bất quá là rác rưởi mà thôi, trước tiên phải thỏa mãn nhục dục đã…..” Tạp La Lợi hưởng thụ sự hầu hạ của phong tao lãng nữ, khinh thường cười to. Song, nói còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận nổ ầm ầm, làm hắn hoảng sợ.

“Già Lặc tướng quân, không hay, chúng ta bị một lượng lớn hắc cầu nổ mạnh tập kích, hơn nữa, hắc cầu tản mát ra khói đen bên trong có kịch độc!” Ngoài phòng ngủ, một gã Hắc Ám tinh linh truyền lệnh binh, kinh hoảng hô to bẩm báo. Bầu trời sau lưng hắn, có thể thấy lượng lớn hắc cầu, từ phía nam bắn vào trong thành, nổ mạnh ầm ầm!

“Cái gì?!” Già Lặc và Tạp La Lợi nghe vậy lập tức giật mình, mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng ngủ ngẩng đầu quan sát.

“Này…..này…..này hình như là đạn pháo mà các lão đồng lứa đồn đại? Đúng vậy, cái này khẳng định là đạn pháo của địa tinh hỏa pháo!” Già Lặc ngẩng đầu nhìn hắc cầu trong không trung nhíu mày kinh hô.

“Địa tinh hỏa pháo đến nay còn tồn tại? Đại chiến năm trăm năm trước không nghe nói Quang Minh đại lục có địa tinh hỏa pháo a? Hơn nữa khói đen có kịch độc là như thế nào?” Tạp La Lợi giật mình, nghe Già Lặc nói xong càng thêm giật mình, đồng thời không giải thích được vì sao khói đen trong đạn pháo lại có kịch độc!

“Tạp La Lợi tướng quân, ngoài phương nam năm dặm đột nhiên xuất hiện lượng lớn liên quân bộ đôi quân địch, hình như là đào đường hầm đến đây!” Một gã đọa lạc thiên sứ đại đội trưởng phụ trách mang binh tuần tra tại Tư Nặc Nhĩ ngoài thành, lo lắng bay tới hướng Tạp La Lợi bẩm báo!

“Không xong, Tạp La Lợi, ngươi mau thống lĩnh đọa lạc thiên sứ còn thừa trong thành, hợp với Hắc Ám ma long đến phương nam xem là ai khai pháo. Nếu có thể nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt pháo thủ, ta lập tức điều bộ đội đi giúp ngươi!!” Hắc Ám tinh linh Già Lợi kinh hô thúc giục Tạp La Lợi.

“Hảo, ta đi xem rốt cuộc là có chuyện gì!” Tạp La Lợi nghe xong gật đầu, dẫn đọa lạc thiên sứ đại đội trưởng, đập cánh bay đến doanh trại của đọa lạc thiên sứ, chuẩn bị theo lời Già Lặc nói, dẫn đệ thập đọa lạc thiên sứ đoàn, cùng với mười con Hắc Ám ma long đi xem tình hình.

Đọa lạc mục yêu Kì Khoa tướng quân, dẫn chín đọa lạc mục yêu đoàn, cùng Tạp La Lợi đi trợ giúp Tam Liên thành. Gây giờ Tư Nặc Nhĩ thành Ma tộc binh lính còn lại chỉ có khoảng hai mươi hai vạn, trong đó đọa lạc thiên sứ và mục yêu tất cả đều cực kỳ thiếu. Già Lặc nhìn Tạp La Lợi bay đi, lập tức cất bước rời đi, chuẩn bị đi tìm hủ thực thụ ma, bạo thực cự ma hai vị tướng quân.

Phương nam năm dặm ngoài Tư Nặc Nhĩ thành, Mạt La đế quốc đệ nhất đến đệ tam quân đoàn, Quang Minh giáo đình dực nhân kiếm sĩ quân đoàn, hoàng gia Tư Lược đoàn của lưu manh đoàn trưởng, gần bốn mươi vạn đại quân nhân mã, theo đội ngũ tương ứng, mặt hướng về Tư Nặc Nhĩ thành ở phương bắc, hàng ngũ chỉnh tề, nhìn vào rất là to lớn, biển người núi người, gươm giáo thiết mã, thật là hùng vĩ!

“Hắc hắc, không nghĩ tới lão tử có thể thống lĩnh bốn mươi vạn đại quân, trên bình nguyên cùng Ma tộc chém giết. Có ý tứ, chẳng biết từ lúc khai chiến cho tới nay, đám Ma tộc rác rưởi bị oanh tạc, vẻ mặt bây giờ thế nào nhỉ??”

Lưu manh đoàn trường miệng ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, đứng phía trước đại quân, nhìn về gia nông pháo phía sau oanh tạc đạn pháo độc khí vào Tư Nặc Nhĩ thành, hưng phấn cười hắc hắc!

“Tử dạng nhân…..” Chủ giáo Á Sắt Lâm xinh đẹp đứng ở bên trái Diệp Phong, liếc mắt nhìn hắn mà buồn cười nhẹ giọng nói thầm.

Cát Lôi Tư nguyên soái đứng ở bên phải vị “thân vương tương lai” cũng chính là lưu manh đoàn trưởng, hưng phấn nhìn vị thân vương tương lai, thần tình cao hứng, tâm trạng cảm khái, vinh dự cùng Ma tộc chém giết đầu tiên, sẽ thuộc về Mạt La đế quốc bọn họ.

Dựa theo kế hoạch của La Kiệt bệ hạ và Ôn Tư giáo hoàng, liên quân năm nước sẽ giả tấn công, Tam Liên thành ở phương tây của Ma tộc, thật sự là tấn công Tư Nặc Nhĩ thành, muốn dẫn dụ Ma tộc điều động binh lính đi trợ giúp Tam Liên thành, sau đó nhân cơ hội binh lực ở Tư Nặc Nhĩ thành không đủ, ăn tươi Ma tộc tạp toái, chiếm cứ thành thị làm chỗ đứng, để đối phó với ba thành còn lại, hoặc là trực tiếp tấn công lên cấm kỵ chi sơn!

Bề ngoài giả công cần điều đi một lượng lớn bộ đội, cùng Tam Liên thành của Ma tộc dây dưa, trì hoãn thời gian công thành. Diệp Phong ngẫm lại không thể sử dụng gia nông pháo. Chỉ có thể cùng Ma tộc dây dưa một thời gian, không muốn để cho binh lính Mạt La đế quốc chết một cách vô nghĩa. Vì vậy để cho Cát Lôi Tư nhận nhiệm vụ chủ công, và yêu cầu dực nhân quân đoàn của Á Sắt Lâm hiệp trợ, như vậy bộ đội chủ công đều là người của hắn, hắn muốn đánh như thế nào, thì là đánh như thế!

Nhiệm vụ chủ công, là phải cùng Ma tộc ở Tư Nặc Nhĩ thành đánh đến chế mới thôi, các chủ soái của các nước còn lại đều không muốn nhận nhiệm vụ này, nghĩ rằng loại nhiệm vụ này tổn thất rất lớn. Năm nước chia ra thì tương đối tốt, hoàn toàn không nghĩ tới Cát Lôi Tư lại chủ động nhận nhiệm vụ này!

Ước Hàn công tước của dực nhân vương quốc, Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh của cự nhân vương quốc, La Kiệt bệ hạ của Quang Minh đế quốc, cùng với Ôn Tư giáo hoàng, đều không phản đối Cát Lôi Tư thỉnh mệnh. Chỉ có La Luân khuyên Diệp Phong ngăn cản hành vi lỗ mãng này của Cát Lôi Tư.

Đáng tiếc, chủ mưu chính thức của sự tình này là Diệp Phong, không nhận hảo ý của lão trượng nhân, khảng khái tỏ vẻ nhiệt thành, có thể nhận trận đánh đầu tiên trong Thối Ma chiến tranh này, là vinh dự của binh lính Mạt La đế quốc.

La Luân đối với việc Diệp Phong và Cát Lôi Tư có thái độ giống nhau, không thể khác được. Ba chủ soái còn lại nghĩ đến không cần tổn hao binh lực, tự nhiên mừng rỡ cao hứng, cười thầm sự bốc đồng của Cát Lôi Tư và Diệp Phong.

Ôn Tư giáo hoàng tiếc nuối vì sợ sẽ có lượng lớn dực nhân giáo đồ hy sinh, hỏi ý của Á Sắt Lâm. Dưới tình huống Á Sắt Lâm không có ý kiến, đồng ý để dực nhân kiếm sĩ quân đoàn hiệp trợ Mạt La đế quốc tác chiến.

Diệp Phong này hóa điên để cho binh lính đi vào chỗ chết? Không, đương nhiên là không. Tên gia hỏa này là một tên cướp chính hiệu mà!

Hắn vì để tránh đọa lạc thiên sứ Tư Nặc Nhĩ thành đi tuần tra, để tất cả bộ đội phối hợp đại địa kỵ sĩ đoàn, hao phí lượng lớn thời gian đào đường hầm hành quân. Dưới tình huống đọa lạc thiên sứ không thể tuần tra, tiến vào phạm vi xạ trình của gia nông pháo, chuẩn bị trước dùng đạn pháo độc khí oanh tạc kẻ địch, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, sẽ để cho binh lính xung phong!

“Ha ha, các huynh đệ, nhìn xem, hỏa quang tận trời thật là náo nhiệt. Loại công kích chiến lược này tuyệt đối là đặc quyền của Mạt La đế quốc chúng ta. Còn binh lính các quốc gia khác, trước tiên phá trận, đơn giản là không nghĩ rằng có hỏa pháo, giúp bọn họ làm giảm quân lực và sĩ khí quân địch.

“Hắc hắc, đúng vậy, binh lính Mạt La đế quốc chúng ta có một đặc quyền, Lôi Ân đoàn trưởng thật sự là có khả năng cho chúng ta tưởng nhớ. Không được gọi ngài là cầm thú nam tước, sau này nếu ta nghe được bọn họ gọi Lôi Ân đoàn trưởng là cầm thú, không đánh chết bọn họ không được!”

“Đúng, đúng vậy, nghe được một người đánh một người!!”

Binh lính Mạt La đế quốc, nhìn tình hình oanh tạc phương bắc, tất cả đều sĩ khí cao nhỏ giọng nghị luận. Tư Lược đoàn thành viên ở phía trước nghe được cực độ tự hào.

Trên không, Quang Minh giáo đình binh lính dực nhân kiếm sĩ đoàn nghe ngôn luận phía dưới, nhìn hỏa pháo phía sau, cùng với Tư Nặc Nhĩ thành bị oanh tạc ở phương bắc, thần tình đều rất hâm mộ, tâm trạng vô hạn cảm khái, quân đội xung phong đánh, có hỏa pháo oanh tạc hiệp trợ thật là tốt!

“Thanh thế của hắn càng lúc càng lớn a…..” Đoàn trưởng đệ tứ dực nhân kiếm sĩ đoàn, bát giai Quang Minh ma kiếm sĩ xinh đẹp thánh khiết Tuyết Lị - Đan Trạch Nhĩ nhìn Diệp Phong ngậm Thanh sảng tiêu hồn ở phía dưới, trong lòng cảm khái bội phục!

“Lôi Ân, đọa lạc thiên sứ quân địch đã bắt đầu hành động, địa tinh hỏa pháo công kích bọn họ khó khăn rồi, có muốn ta đi chặn bọn họ lại?” Chủ giáo Á Sắt Lâm xinh đẹp, nhìn đọa lạc thiên sứ Tư Nặc Nhĩ thành trong không trung bay tới, nghiêm mặt mở miệng hỏi tiểu tình nhân.

“Hắc hắc, bây giờ để cho các ngươi đi đánh lũ ngốc điểu kia,< hỏa="" thương="" tư="" lược="" đoàn="" của="" ta="" còn="" không="" thấy="" xấu="" hổ="" sao?="" yên="" tâm,="" hủ="" thực="" thụ="" ma="" và="" bạo="" thực="" cự="" ma="" trong="" thành,="" không="" lâu="" nữa="" sẽ="">

Diệp Phong tâm trạng đang phi thường hưởng thụ thanh âm nghị luận của binh lính phía sau, nghe tình phụ xinh đẹp hỏi xong, quay đầu hô: ”Phỉ Phỉ, nàng lên đi, để đọa lạc ngốc điểu trên không lĩnh giáo sự lợi hại của hỏa thương xạ thủ đoàn chúng ta!”

“Vâng, đoàn trưởng đại nhân!”

Tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ đứng ở phía trước hỏa thương xạ thủ đoàn, nghe được chỉ thị của tình nhân, lập tức ứng tiếng lĩnh mệnh, dẫn hỏa thương xạ thủ đoàn của nàng, đi ra khỏi đội ngũ Tư Lược đoàn, nhanh chóng tiến lên phía trước, phân theo đội ngũ, ngồi xuống nâng súng lên, bắt đầu nhắm bắn.

Bàn tử Ai Đức bỉ ổi thống lĩnh lôi đình đại đao đoàn, lập tức đi theo bước ra khỏi hàng, đứng giữa các xạ thủ, nhằm ngăn chặn công kích của địch nhân về phía bọn họ!

## 150. Chương 150 - Hầu Tử Miểu Cự Long，ngoan Cường Đích Ma Tộc

Dưới ánh tịch dương, Tạp La Lợi bay ra khỏi Tư Nặc Nhĩ thành, lăng không nhìn quân địch đông đảo ở phương nam, thoáng nhíu mày, trong lòng biết bằng binh lực của gã bây giờ, muốn đi công kích quân địch, tiêu diệt ít nhất bốn nghìn pháo thủ, tuyệt đối là không thể, bất đắc dĩ phải để đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám ma long toàn bộ dừng lại, muốn đợi quân đội trong thành đến, sẽ đến quét hết đám liên quân ngu ngốc kia!

“Tưởng rằng có địa tinh hỏa pháo là có thể không ngại gì tiến hành tàn phá? Hừ, khi Ma tộc chiến sĩ chúng ta đến, các người đội ngũ nhìn thì chỉnh tề nhưng chỉ là rác rưởi. Bạo thực cự ma sẽ đem các ngươi toàn bộ xé xác, nuốt chửng, báo thù cho những chiến sĩ đã chết đi!”

Ma tộc đọa lạc thiên sứ bình thường đều sử dụng trường thương, Tạp La Lợi thống lĩnh đệ thập đọa lạc thiên sứ đoàn, cùng với mười con Hắc Ám ma long trưởng thành dài đến hơn hai mươi thước, bay lên cao tránh khỏi đạn pháo bắn vào trong thành, nhìn đội ngũ quân địch hung hăng cười lạnh. Theo đánh giá của gã, chỉ cần tiêu diệt pháo thủ của quân địch, binh lính của địch quân còn lại cho dù nhiều gấp đôi, cũng không có khả năng là đối thủ của Ma tộc chiến sĩ cường hãn!

“Cái gì, đột nhiên xuất hiện trên không trung không dám tới, đây là đọa lạc thiên sứ hung tàn mạnh mẽ sao? Để ta xem sự lợi hại của đám gia hỏa này thế nào, bọn chúng đều là lũ ngu!” Phỉ Phỉ mắt thấy đọa lạc thiên sứ đột nhiên đình chỉ bay về phía nam, buồn bực chu mỏ than.

“Hắc hắc, có hỏa thương xạ thủ đoàn của Phỉ Phỉ đại tẩu ở đây, cấp cho những đọa lạc thiên sứ này trăm lá gan, chúng cũng không dám tới a!” Bàn tử Ai Đức đứng ở bên cạnh Phỉ Phỉ, nhìn Phỉ Phỉ cung kính mỉm cười.

“Hì hì, Ai Đức nói quá rồi!” Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn Ai Đức nhẹ giọng cười duyên. Tinh linh mỹ nữ đơn thuần này chính là thích Ai Đức gọi nàng là đại tẩu!

“Lời đồn không phải nói Ma tộc chiến sĩ hung dũng cường hãn, không màng sinh tử? Đám đọa lạc thiên sứ này đột nhiên e ngại không dám tới, thật sự đã làm mất thể diện của Ma tộc chiến sĩ bọn chúng!” Cát Lôi Tư nguyên soái nhìn đọa lạc thiên sứ ở phía bắc. Có chút tiếc nuối không thể nhân cơ hội cho bọn chúng nếm thử một chút lợi hại của hỏa thương!

”Ma tộc trong thành đã ra ngoài, nếu đọa lạc thiên sứ không dám tới, chúng ta nên chủ động một chút. Á Sắt Lâm, mang kiếm sĩ quân đoàn của nàng theo ta!”

Bạo thực cự ma, hủ thực thụ ma, Hắc Ám tinh linh, đọa lạc mục yêu tứ chi bộ đội trong Tư Nặc Nhĩ thành, phẫn nộ rít gào lao ra cửa nam thành, Diệp Phong thấy thế lập tức phân phó tình phụ xinh đẹp, triệu hoán ra cự long Thánh Ma hai đầu, nhằm phía đọa lạc thiên sứ ở phương bắc.

“Các kiếm sĩ, thới khắc thời khắc rạng danh đã đến, tiêu diệt tất cả lũ Ma tộc tàn ác!” Á Sắt Lâm cầm kiếm bay lên không trung khẽ hô. Nàng thống lĩnh dực nhân kiếm sĩ kích thích tinh thần, theo sau Diệp Phong phóng đi.

Long ưng kỵ sĩ đoàn chưa được thiết lập, kỵ sĩ đều ở lại Tinh Quang bình nguyên, tạm thời thay thế đội ngũ tuần tra chính thức. Đoàn trưởng băng sương long kỵ sĩ đoàn tương lai Lạp Phỉ Nhĩ, cùng với bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư, mắt thấy đoàn trưởng đại nhân hành động, lập tức xuất lĩnh bạch điêu xạ thủ đoàn, bay lên, rồi nhanh chóng tiến lên

“Cự long hai đầu vảy đen?? Chẳng lẽ Hắc Ám ma long chúng ta năm đó để lại?”

“Không đúng, nó còn có chút vảy trắng. Chuyện này là như thế nào?”

Đoạ lạc thiên sứ Tạp La Lợi và mười con Hắc Ám ma long, mắt thấy nam phương là cự long hai đầu tiên phong vọt tới, tất cả đều lộ ra thần sắc hoài nghi, không giải thích được, đây là loại cự long gì. Nếu là Hắc Ám ma long nhất mạch, phía sau là băng sương cự long còn nhỏ, tuyệt đối không có khả năng cùng nó hòa thuận ở chung.

“Không cần thiết, nếu còn chưa rõ, bắt nó mà hỏi. Long kỵ sĩ tóc đen kia, hẳn là thống lĩnh quân địch. Chúng ta đi trước giết chết hắn, lại phối hợp với bộ đội phía dưới tiêu diệt pháo thủ, đến lúc đó quân địch tất bại.”

Đại chiến chém giết sắp bộc phát, Tạp La Lợi không thể nghĩ ra vấn đề cự long hai đầu, chỉ vào thanh niên long kỹ sĩ, giống như thống soái, đang đứng trên lưng cự long hai đầu, cao giọng gọi mười con Hắc Ám ma long, cùng gã nhắm phía Diệp Phong. Đệ thập đọa lạc thiên sứ đoàn cũng theo sát sau đó.

“Bối Khắc, Lạc Kì, tận lực né tránh Hắc Ám ma long, đưa ta đến phụ cận của tên chỉ huy đọa lạc thiên sứ.” Lưu manh đoàn trưởng tiên phong đạp long vọt tới trước, mắt thấy Tạp La Lợi và con Hắc Ám ma long mười đầu phóng về phía hắn, lập tức âm thầm phân phó Thánh Ma, quay đầu quát:” Tiểu Hắc, lập tới đến chỗ lão tử!”

“Chi!” tiếng khỉ kêu bén nhọn vang lên, phía sau Diệp Phong hơn hai mươi thước, Tiểu Hắc ngồi ở đỉnh đầu Lam Lam, giống như một đạo lưu tinh trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu Thánh Ma, trong miệng gặm một quả chuối vừa mới bóc vỏ!

“Trời, trong lúc này tiểu tử ngươi cư nhiên còn có công phu ăn chuối, có thấy con rồng đen mười đầu không? Đánh cho bọn chúng rơi xuống cho lão tử!” Diệp Phong nhìn Tiểu Hắc tức giận cười mắng, phân phó nó đi đánh rơi con Hắc Ám ma long mười đâu sắp bay tới!

“Long kỵ sĩ loài người, giao cự long hai đầu của ngươi, chúng ta cho ngươi chết sung sướng, nếu không sẽ đem ngươi làm thức ăn cho cự ma!”

Mười con Hắc Ám ma long bay đến từ chỗ cách Diệp Phong năm mươi thước, rồi bắt đầu tản ra bao vây. Con lớn nhất há miệng hướng Diệp Phong gít rào, không để Diệp Phong và Thánh Ma, dài bốn thước, vừa mới trưởng thành, vào trong mắt.

Song, vào lúc này, Hắc Ám ma long đang rít gào, hoàn toàn không để ý hầu tử Tiểu Hắc, đột nhiên như một tia chớp từ đỉnh đàu Thánh Ma thoát ra, trong nháy mắt nhảy đến đỉnh đầu nó, chỉ nghe một tiếng đánh mạnh trầm muộn vang lên. Hắc Ám ma long đang rít gào nhất thời kêu thảm một tiếng, mất đi sự cân bằng, đại não mê muội, rơi xuống mặt đất, lâm vào hôn mê. Còn lưu manh hầu tử tập kích thành công, đã sớm trước khi nó rơi xuống, nhanh chóng quay về đỉnh đầu Thánh Ma!

“Không, không có khả năng, một tiểu hàu tử sao có thể lợi hại như vậy? Trong nháy mắt đánh rớt một con Hắc Ám ma long?!”

Tạp La Lợi và đọa lạc thiên sứ, cùng với chín Hắc Ám ma long khác, thậm chí dực nhân kiếm sĩ ở phương nam và chiến sĩ Ma tộc phía dưới, chứng kiến tình hình lúc này, tất cả đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, chỉ có những người sớm biết Tiểu Hắc biến thái là không để ý!

Ma tinh bị ma thú nuốt chửng lập tức được hòa tan phân giải. Tiểu Hắc nuốt chửng ma tinh đã rút ra kinh nghiệm, phát hiện nếu một lần nuốt quá nhiều, thân thể sẽ xuất hiện cảm giác muốn bộc phát, cho nên tiểu súc sinh này, đối mặt linh viên ma tinh còn thừa của Diệp Phong, không có một lần hưởng thụ, mà là lần lượt nuốt dần.

Không ai biết ma thú không ngừng nuốt chửng ma tinh sẽ có kết quả gì. Diệp Phong chỉ biết là Tiểu Hắc thích ăn ma tinh, hơn nữa sau mỗi lần ăn lực lượng tăng mạnh, cho nên hắn thập phần vui vẻ đem ma tinh cấp cho Tiểu Hắc ăn. Bất quá linh viên ma tinh lần trước, với món hàng tốt này, hắn đã giữ lại một trăm linh một viên, để cho Mạn Nỗ Ai Nhĩ chế tạo vũ khí ma pháp nòng cốt cấp cho Khải Đặc và Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn!

Tiểu Hắc bây giờ, chính là tay đánh lén vương bài của lưu manh đoàn trưởng. Nó mặc dù không thể đối mặt thiên quân vạn mã, nhưng đánh lén một cường giả trên mặt đất không chú ý đến nó, tuyệt đối là dễ như trở như bàn tay!

“Hắc hắc, Lạc Kì ngươi xem, Tiểu Hắc lão đại thật là lợi hại. Một quyền đánh rơi Hắc Ám ma long lớn gấp năm lần chúng ta. Bây giờ nhìn chúng ta thường xuyên bị hắn khi dễ, cũng không phải quá mất mặt!”

Tiểu súc sinh Tiểu Hắc này, bình thường ỷ vào lực lượng và tốc độ bạo cường biến thái, không ít lần khi dễ Thánh Ma và Lam Lam trong lúc chơi đùa. Cuối cùng làm hai cự long đều phải tôn tiểu bất điểm này là lão đại. Lúc này Bối Khắc nhìn nó đại phát hầu uy, lập tức cười lấy làm hãnh diện.

“Hừ hừ, dĩ nhiên, Tiểu Hắc lão đại có thể đánh ngã cả Lạc Kì ta, há lại không thể đánh ngã mỗi một con rồng lớn ngu ngốc!” Lạc Kì ma tính càng ngày càng có phẩm chất lưu manh, hung hăng cười ác.

Rõ ràng chỉ cần tiếp cận cuộc sống của lưu manh đoàn trưởng, đều khó tránh khỏi bị thói quen của hắn ảnh hưởng…..

“Tiểu Hắc, làm đúng rồi, tiếp tục đánh cho lão tử, đem toàn bộ ma long đánh rơi, trở về ngươi muốn ăn gì đều không thành vấn đề!” Diệp Phong nhìn hình dạng giật mình của quân địch, ha ha cười to đắc ý, mở miệng hét lơn.

“Chi?!” Tiểu Hắc nghe tiếng hơi khựng lại, trong nháy mắt món quả tuyết lê màu đỏ do Lộ Lộ làm hiện ra trong đầu, cùng với gà nóng hổi của hương kì ải nhân, cổ họng nuốt nướng miếng, hai mắt chằm chằm nhìn chín Hắc Ám ma long còn lại, chọn lựa mục tiêu kế tiếp!

“Đáng giận, nhân loại ngươi đáng chết, dám xem thường Ma tộc chúng ta, đi tìm chết sao!” Tạp La Lợi và đọa lạc thiên sứ cùng với chín Hắc Ám ma long nghe Diệp Phong hét lớn, tất cả đều phẫn nộ rít gào xồn lên ba trượng, sải cánh điên cuồng bay về phía Diệp Phong!

Tiểu Hắc thấy tình huống này kêu một tiếng khinh thường, nhanh chóng đánh về phía một Hắc Ám ma long. Diệp Phong bắt chước thúc giục Thánh Ma, bay thẳng về phía đọa lạc thiên sứ chỉ huy quan của quân địch!

“Các kiếm sĩ, vì chính nghĩa diệt trừ tà ác!” Á Sắt Lâm thống lĩnh Tuyết Lị và dực nhân kiếm sĩ khoảng cách gần nhất phía sau nàng, cao giọng tiến nhập đội ngũ đọa lạc thiên sứ. Hắc, Bạch thiên sứ ngay lập tức trong không trung triển khai liều mạng chém giết, phóng nhãn nhìn bạch sắc vũ dực và hắc sắc vũ dực, ánh sáng chiếu qua lại, trông rất đẹp mắt!

Băng sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, cưỡi rồng tiến nhập vào trong địch quân, tay nắm chặt Phương thiên họa kích, đâm, khoanh, điểm, chém, chặt, cắt, liên tục huy vũ, các thức tuyệt chiêu tầng lớp bất tận, dũng mãnh không có gì chống lại!

Bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư thống lĩnh bạch điêu xạ thủ đoàn, không có bắt chước Lạp Phỉ Nhĩ dũng mãnh, chuyên chức lẫn lộn tại phía sau dực nhân kiếm sĩ, bắn tên trợ công, đánh cho đọa lạc thiên sứ thêm kinh sợ, không ngừng nổi giận mắng.

Bạo thực cự ma, thân cao ba thước, toàn thân phủ một lớp lông dài màu xanh biếc, hình thái trông giống như một con đại tinh tinh, nhưng đỉnh đầu có một cái sừng đen bén nhọn dài nửa thước, hơn nữa gần trên trán có một con mắt, huyết bồn lớn trong miệng che kín chiếc răng nanh, và cái miệng đầy nước miếng tựa hồ không đóng lại. Nó vì thân cao nên thường dùng lang nha bổng nặng hơn để cận chiến!

Đọa lạc mục yêu, thân cao một thước rưỡi, trên thân như người, hạ thân giống hươu, da và lông tóc đều biến thành màu đen, lực lượng bạc nhược, nhưng chạy trốn như bay, trời sinh có cảm ứng với Hắc Ám nguyên tố siêu cường, là loại sử dụng Hắc Ám ma pháp cực mạnh ở Ma tộc.

Hắc Ám tinh linh, vẻ ngoài tương tự với các loại tinh linh của Quang Minh đại lục, đồng dạng sinh ra nhiều tuấn nam mỹ nữ, phổ biến là tóc đen, ánh mắt sắc nhọn, thiện sử dụng cung tiễn. Bất quá bọn họ dù trời sinh cũng có năng lực cảm ứng nguyên tố, nhưng so với đọa lạc mục yêu kém rất nhiều, không thể so sánh cùng, bình thường đều chuyên chú vào tiễn thuật!

Hủ thực thụ ma, cao năm thước, toàn thân đen nhánh, y kháo để bàn giống như chương ngư, xúc tu giống như rễ cây di động, trên thân ngoại trừ có hai cành cây to làm nên cánh tay, mặt khác hơn mười cành cây nhỏ dài, linh hoạt mềm mại giống như xúc tu. Thân cây đều có lá màu đen, trong miệng có thể phun ra chất lỏng màu đen có tính hủ thực mãnh liệt.

Hắc Ám tinh linh Già Lặc thống lĩnh Hắc Ám tinh linh, đọa lạc mục yêu, bạo thực cự ma, hủ thực thụ ma, bốn binh chủng cường hãn toàn bộ tiến lên, điên cuồng lao thẳng đến đội ngũ quân địch lục địa trên mặt đất.

Trải qua sự oanh tạc pháo đạn độc khí, bây giờ chiến sĩ Ma tộc lao lên, chỉ còn sót lại hơn mười vạn. Hơn nữa gia nông pháo vẫn oanh tạc bọn chúng như trước, nhưng cũng không làm yếu bớt sự phẫn nộ của bọn chúng khi nghĩ đến ý niệm trả thù trong đầu. Chúng vẫn đang cho rằng chỉ cần lao lên tiêu diệt pháo thủ, quân địch sẽ không phải là đối thủ của chiến sĩ Ma tộc bọn chúng!

Hôm nay gia nông pháo của Tư Lược đoàn, đã có hai ngàn khẩu, phụ trách chỉ huy sa mạc pháo thủ là Khang Địch - Kì Qua Nhĩ, đệ đệ của sa mạc tráng hán Thụy Ân. Khang Địch mắt thấy chiến sĩ Ma tộc quân địch lao ra khỏi thành, lập tức hạ lệnh sa mạc pháo thủ ngắm chuẩn hậu phương quân địch điên cuồng oanh tạc!

“Các huynh đệ, giết!!!”

Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc, thấy bộ đội hỏa pháo quay về phía hậu phương địch bắt đầu oanh tạc, lập tức bảo Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn lấy ra tạc đạn đặc chế, hướng về phía địch quân đang triển khai lao đến. Đại địa kỵ sĩ đoàn, Lôi Đình đại đao đoàn, hỏa thương xạ thủ đoàn, linh ngưu trung đội, bạch lang trung đội, cự nhân trung đội, trừ hỏa pháo bộ đội, tất cả thành viên Tư Lược đoàn, đều đánh tiên phong, lấy ra tạc đạn chuẩn bị nhằm phía bộ đội quan địch!

“Các tướng sĩ, nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi, vì vinh diệu của đế quốc, tiến lên!”

Cát Lôi Tư nguyên soái mặc cương thiết trọng kỵ khải giáp gọi ra lục giai hỏa hệ ma thú Hỏa Diễm độc giác thú đã đi theo gã nhiều năm, quay về chúng binh tướng của ba quân đoàn phía sau cao giọng hạ lệnh, kêu gào tiến lên phía trước!

“Tiến lên…..tiến lên…..”

Tiếng hét hò bộc phát vang tận mây xanh, ba mươi vạn binh tướng hò hét hô to nhiệt huyết sôi trào, theo hàng ngũ đã chuẩn bị tốt từ trước, tản ra tiến lên, vây quanh địch quân, thực hiện việc ngăn chặn tất cả quân địch, để hỏa pháo bộ đội tận tình oanh tạc, giảm bớt thương vong của nhiệm vụ trọng đại!

“Liên quân ô hợp tiến lên rồi. Các tướng sĩ, để cho đám ngu ngốc kia kiến thức sự lợi hại của chiến sĩ Ma tộc chúng ta, thắng lợi nhất định thuộc về Ma tộc vô địch của chúng ta!!” Hắc Ám tinh linh Già Lặc, mắt thấy quân địch tiến lên triển khai lấy cứng đối cứng, lập tức vung tay nâng cung lên, gọi to chiến sĩ Ma tộc, hét to hướng về phía quân địch đột kích, muốn từ trung tâm xé rách đội ngũ quân địch, đi tiêu diệt pháo thủ phía sau!

"Oanh oanh ….. oanh oanh ….."

Một loạt tiếng tạc đạn nổ mạnh vang lên, thành viên tư lược đoàn tiến lên, trong tay là tạc đạn đặc chế nhanh chóng ném ra, triển khai oanh tạc đạn ngoài ý muốn xuống chiến sĩ Ma tộc!

“Pháo đạn có thể dùng tay ném ra!!?”

Thành viên Tư Lược đoàn đột nhiên hành động làm cho Già Lặc và Ma tộc hoảng sợ, dưới tình huống không thể tránh né, không ít bạo thực cự ma ở phía trước nhất đều kêu thảm thiết hạ tràng bị phân thân toái cốt!

“Đáng chết, lũ giảo hoạt này, ta nếu nắm được các ngươi thì một cái xương đầu cũng không còn!” Một nhóm bạo thực cự ma mắt thấy đồng bọn bị nổ chết, chỉ vào quân địch mở miệng mắng to, điên cuồng tiến lên!

“Mẹ nó, tưởng rằng ỷ lại vào sức lực là hay ư? Lão tử giết ngươi với cách như vậy!”

Đến phạm vi cận chiến, bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc trừng mắt nhìn bạo thực cự ma cười lạnh hét lớn, hạ lệnh Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn hình thành triển dực đại trận. Trọng trang kỵ sĩ triển khai đánh mạnh vào phía đối phương

Thụy Ân thống lĩnh đại địa kỵ sĩ đoàn đồng thời hình thành triển dực đại trận thứ hai, tiến về phía địch quân, hai đoàn kỵ sĩ giống như dùi sắt cực lớn lao vào địch quân!

Ai Đức và Phỉ Phỉ thống lĩnh Lôi Đình đao khách và hỏa thương xạ thủ đoàn, phối hợp tiến lên. Đại đao yểm hộ, đạn bắn ra, thập phần ăn ý. Linh ngưu, cự giải, bạch lang, cự nhân bốn trung đội chuyên chú tìm kiếm chỉ huy quan của địch quân!

“Già Lặc tướng quân, địch quân phía trước của bộ đội này, hình như với quá khứ có bất đồng. Trang bị và tọa kỵ tốt không nói, võ công của bọn chúng hoàn toàn cao vượt quá binh lĩnh bình thường. Hơn nữa có hai kỵ sĩ đoàn hình thành hai cổ trận kỳ quái thật mạnh đánh sâu vào, bạo thực cự ma liên tiếp không chống được. Cứ như vậy chúng ta sẽ bị mất thế trận, ngài nhanh nghĩ biện pháp đi!”

Ma tộc chiến sĩ đi đầu, hoàn toàn bị thành viên Tư Lược đoàn dựa vào trang bị tốt, cùng với võ công cường hãn nhanh chóng đánh mạnh vào vào. Tướng quân của Ma tộc đệ ngũ đọa lạc mục yêu quân đoàn, Cổ Kha - Thước Đế, gọi đọa lạc mục yêu giúp cho chiến sĩ phía trước, đồng thời phóng thích ma pháp phụ trợ, hướng về Già Lặc cách đó không xa mà kêu to!

Già Lặc nhìn tiền phương giống như sóng lớn. Quân địch muốn vây quanh bọn họ, nhìn đọa lạc thiên sứ trên bầu trời có tình huống không ổn, lo lắng quát:” Mọi người đứng vững, vì hùng tâm tráng khí của ma vương bệ hạ, chúng ta nhất định phải thắng, toàn lực đánh tới tiêu diệt pháo thủ quân địch!”

“Vì ma vương bệ hạ, tiến lên!” Chiến sĩ Ma tộc nghe được tiếng kêu gọi của Già Lặc, nghĩ đến Hắc Ám đại ma vương vĩ đại của bọn họ, đấu chí đều nổi lên, điên cuồng hét lớn!

## 151. Chương 151 - Lưu Manh Kinh Ma Tộc，hoàn Mĩ Đích Chiến Tích

“Nhân loại long kỵ sĩ, hãy nhớ kỹ cái tên Ngã Tạp La của ta. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chết đi!”

Chiến trường trên không trung, Tạp La Lơi trong lòng đang ưu tư về chiến sự, mấy thấy thống lĩnh của địch quân, hắc phát long kỵ sĩ, thoát khỏi sự ngăn cản của Hắc Ám ma long và đọa lạc thiên sứ, đã đến ngay trước mặc gã, lập tức nổi giận hét lớn một tiếng, tay phải cầm cương thương phóng đến. Hắc Ám đấu khí mãnh liệt hiện ra, theo sự di chuyển của cây thương, hình thành luồng khí như một đọa lạc thiên sứ to lớn lúc ẩn lúc hiện, nhanh chóng đánh về phía Diệp Phong!

“Nói toàn lời tầm phàm, tên hoa mắt nhà ngươi bị pháo dọa rồi. Nhớ kỹ, lão tử là kiếm khách, không phải là con mẹ cái long kỵ sĩ gì đó!”

Diệp Phong nhìn thế công Tạp La Lợi, phát hiện ra sơ hở, khinh thường cười khẻ, rồi nhảy trở về lưng rồi, tay phải giơ Quang Minh chi kiếm chỉ về phía Tạp La Lợi, gập người xuống, thân hình quay vòng thật nhanh, bạch mang kiếm khí lóe sáng, giống như một cơn lốc xoáy đang xoay vòng, đánh tới đám đọa lạc thiên sức cùng tên Tạp La Lợi, sinh ra bạo phá kinh hồn. Ngay sau đó là tiếng kim thiết chạm nhau, chiêu thức của Tạp La Lợi không chống lại được Diệp Phong, cương thương bị Quang Minh chi kiếm chém gãy!

“Cái này, sao lại có thể như thế được? Hắn sao lại dễ dàng phá được tuyệt chiêu cả ta?” Tạp La Lơi thấy tình thế không ổn bèn lùi về phía sao, nhìn Diệp Phong đáp trên lưng của Thánh Ma, không thể tưởng tượng được tuyệt chiêu của hắn, trước mặt Diệp Phong, chỉ cần một chiêu đã hóa giải!

Đám đọa lạc thiên sứ từng biết rõ thực lực của Tạp La Lợi tướng quân, cũng đã thấy được cái tên long kỵ sĩ tự xưng là kiếm khách rất nhanh đã phá giải được tuyện chiêu của Tạp La Lợi tướng quân, hơn nữa còn chặt đứt cây cương thương nữa. Tất cả đều lộ ra thần sắc không tin được. Kết quả, bởi vì phân tán sự chú ý, dực nhân kiếm sĩ cũng giống như vậy, giật mình trước thực lực của Diệp Phong, tấn công có chút trùng xuống!

“Tên sỏa điểu kia, không chỉ không thể biến hôm nay là ngày giỗ của lão tử, mà vũ khí còn bị lão tử chém đứt. Thật sự tức cười mà!?” Diệp Phong nhìn Tạp La Lợi đang kinh hãi, cố ý mỉm cưởi để đả kích!

Tạp La Lợi nghe vậy bị đả kích, phẫn nộ quát: “Nhân loại thấp hèn, ngươi, mẹ nó, thật quá kiêu ngạo. Cường giả Ma tộc chúng ta nhiều như mây, ngay cả ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sau này ngươi sẽ nhất định gặp được cao thủ lấy cái mạng chó của ngươi. Nếu vinh hạnh gặp được Hắc Ám đại ma vương vĩ đại của chúng ta, ngày muốn giết ngươi, cũng dễ dàng như giết một con kiến!”

“Mẹ, mấy lũ trúng thối các ngươi, về Minh giới mà cầu phúc cho Hắc Ám đại ma vương của các ngươi đi!”

Diệp Phong nghe Tạp La Lợi nói xong, không vui mà quát nhẹ, trong long thúc giục Thánh Ma nhanh chóng phóng tới phía Tạp La Lợi, chém một lúc mấy tên đọa lạc thiên sứ muốn ngăn cản, rồi nhảy lên, huy kiếm chém về phía Tạp La Lợi đang lùi về phía sau!

“Hừ, cho dù ta chết, cũng muốn dẫn theo ngươi để bồi tiếp, đến đây!!”

Tạp La Lợi mắt thấy tốc độ của Diệp Phong quá nhanh, không thể tránh né, nghĩ đến tình hình bên mình đang rất là nguy cấp, trong đầu đột nhiên có ý muốn cùng Diệp Phong đồng quy vu tận. Cánh tay trái vận dụng Hắc Ám đấu khí không để ý đến nguy hiểm phía trên trán, nắm chặt Quang Minh chi kiếm của Diệp Phong, khiến Diệp Phong lộ thần sắc kinh ngạc, và hữu quyền cũng nhân cơ hội hướng về phía thiên linh cái của Diệp Phong

“Ha ha ha, nhìn ngươi cũng có một chút khí khái của chiến sĩ. Lão tử sẽ không giết ngươi!”

Diệp Phong thấy Tạp La Lơi dùng cánh tay nắm được Quang Minh chi kiếm, hơn nữa còn vung một quyền vào thiên linh cái của hắn, lúc này liền buông Quang Minh chi kiếm ra, lùi về tránh khỏi công kích, chân trái nhanh chóng tung ra đòn liêu âm thối đối với Tạp La Lợi. Gã đau đến nổi la một tiếng thất thanh trên không trung. Diệp Phong quay trở lại trên lưng của Thánh Ma, mượn lực nhảy lên, xoay người một cái, sử ra một chiêu Đảo Chuyển Kiền Khôn, gồm một trăm cước lên trên người của Tạp La Lợi, trực tiếp khiến gã chết ngay trên không trung!

“Thật lợi hại, đây là võ công gì? Sao tự nhiên lại có thể lăng không đá chết Tạp La Lợi tướng quân!?”

Đọa lạc thiên sứ cùng dực nhân kiếm sĩ khi đang giao chiến, cũng như binh tướng của Mạt La cùng Ma tộc chiến sĩ, nhìn cuộc chiến trên không, tất cả đều lộ ra thần sắc giật mình!

Hắc hắc, mỗi lần xuất tuyệt chiêu là có người giật mình. Mấy tên này vĩnh viễn sẽ không biết thế nào là vô chiêu thắng hữu chiêu. Diệp Phong tiếp lấy Quang Minh chi kiếm đang rơi xuống, phiêu phiêu đứng trên lưng của Thánh Ma, nhìn chúng binh tướng song phương đang kinh ngạc, trong lòng cười thầm.

Hắc Ám ma long mười đầu đã bị Tiểu Hắc đánh bể sáu đầu, bị Lạp Phỉ Nhĩ và Lam hợp lực giết thêm một cái đầu, ba đầu còn lại e ngại thế công của lưu manh hầu tử, bay rời phía xa nơi dực nhân kiếm sĩ đang chiến đấu gần nó!

Tiểu Hắc không thể đánh tới Hắc Ám ma long, tức giận kêu chi chi loạn lên. Nó mượn lực từ đỉnh đầu của dực nhân kiếm sĩ và đọa lạc thiên sức, bám theo Hắc Ám ma long. Đồng thời những tên đọa lạc thiên sứ bị mượn lực không thể tránh được, bị hai chân của nó dùng sức chấn vỡ nát xọ!

“Các tướng sĩ, đừng dừng lại, giết hết tất cả tên Ma tộc rác rưởi xâm phạm đến nơi ở của chúng ta!”

Diệp Phong cưỡi rồng trên không trung bay xuống phía dưới của trận chiến, miệng quá to. Khi Thánh Ma các mặt đất nơi của Ma tộc chiến không quá năm mươi thước, hắn nhảy xuống, một mình nhảy vào đám đông, tay phải huy kiếm cuồng trảm điên cường, miệng không người hô to “giết, giết ,giết “ . Hầu hết những tên Ma tộc chiến sĩ đều không thể ngăn chặn kiếm khí vô cùng mạnh mẽ của hắn. Những ai trở thành mục tiêu của hắn, tất cả đều khó thoái cái chết!

Song đầu cự long Thánh Ma, vảy rồng cứng rắn, bay phía sau lưu manh đoàn trưởng vào đám đông. Đầu bên trái sử dụng quang ba long tức, đầu bên phải thì hung hãn hơn, trực tiếp há mồm cắn. Đồng thời long vĩ (đuôi rồng) và long trảo của nó quét qua khắp tức phía, không hề cố kỵ gì

“Ha ha ha, các huynh đệ, nhìn xem, lão đại thật uy phong. Chúng ta mau qua tham gia giết chóc cùng người!” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc nhìn hình dạng dũng mãnh của Diệp Phong trong đám đông, chiến y trong lòng sôi trào, gọi quát Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn, dùng Triển Dực đại trận dũng mãnh xung phong lên!

Cổ Kha tướng quân mắt thấn tình hình trên không trung rất là nguy ngập, chiến sự trên mặt đất cũng thập phần khẩn cấp, liền thúc giục Già Lặc đang lo lắng bên cạnh: “Già Lặc tướng quân, Tạp La Lợi tướng quân đã chết trận, đọa lạc thiên sứ trên không trung không thể chống lại sự công kích của một lượng lớn dực nhân kiếm sĩ. Chúng ta nên làm gì đây? Ngài mau đưa ra ý kiến đi!”

Quân đội phía trên không trung không có sự giúp đỡ, phía sau lại bị pháo kích, phía trước cùng tả hữu bị một lượng lớn địch binh bao vây. Già Lặc đối mặt với tình thế nguy ngập như thế này, nghe Cổ Kha tướng quân thúc giục, quan sát chủ soái của địch binh đang trong đám binh tướng của bên mình, linh cơ liền động, cao giọng quát: “Các tướng sĩ, mau giết tên chủ soái long kỵ sĩ của địch quân. Giết hắn xong, thì thắng lợi cuộc đại chiến này sẽ thuộc về chúng ta. Vì vinh diệu của Ma tộc, vì đại nghiệp của đại ma vương. Giết!!!”

“Giết!!” Giết giặc phải giết đầu lĩnh trước. Chúng binh tướng Ma tộc nghe hảm thanh của Già Lặc, nghe có đạo lý, tất cả quanh Diệp Phong điên cuồng tấn công hắn!

Diệ Phong đố mặ quanh mìh Ma tộ chiế sĩuc1điên cuồg quầ công. Hắn nhanh chóg thảa tinh thiế chếrọg trang khả giá, chém giết không ngừng, quay đầ nhì quanh, thấ gầ Gia Lặ nhấ làự nhân Kì Lạp Tư cao giọg quá: “Lôi Nặ, tớ bắ cái lã Hắc Ám tinh linh vừ lên tiếg!”

“Tuân lệh!” Kìạ Tư – Lôi Nặ nghe đượ đoà trưởg mệh lệh, cú đầ tì chỉuy củ Ma tộ vừ lên tiếg, lậ tứ tiế tớ. Nhữg cự nhân cò lạ, xông lên đáh pháa tộ chiế sĩuc1đểởuc1đườg. Ma tộ chiế sĩuc1đề không dá cả đườg.

Bìh thườg, trong mắ Ma tộ, Kìạ Tư không cóìuc1đág sợ Nhưng đượ trang bịương thiế chếrọg khả giá, cầ trong tay cựìh yể nguyệ đao, lú nà Kìạ Tựrong mắ Ma tộ thậ cườg hã.

Bở vìa tộ chú tạo có năng lực rất bạ nhượ, lạ không cóinh cương vũhí căn bả không thểuc1đảhương Kìạ Tư, thêm nữ, cự nhân thân cao mườ thướ, sứ mạh cự lớ, đố vớ Ma tộ cả đườg, xem như Ả nhân, mộ bướ cóhểướ qua đầ mấ ngườ.

Ma tộ chiế sĩăn bả không thểgăn cả Kìạ Tư cự nhân. Quanh đóộ í Hủhự Thụa, mắ thấ cự nhân muố đi tậ kíh Gia Lặ tướg quân, lậ tứ vây quanh, đồg thờ biế rõhó dịh không thểuc1ăn mò cương thiế, nên chỉùg càh lá dây leo tró lấ hai chân. Kế quảịìạ Tư cự nhân vô tìh khả sá.

Trên không trung, dự nhân kiế sĩuân đoà cùg vớ Bạh Điêu xạhủuc1đoà vây công Đệhậ Đọ Lạ thiên sửuc1đoà, toà bộiêu diệ. Cò lạ ba đầ Hắ Á Ma Long cũg bịao vây, đáh gụ. Áắ Lâm giá chủú nà cao giọg thé mộ tiếg, thốg lĩh dự nhân kiế sĩuân đoà, từhông trung lao xuốg, đố vớ Hắ Á tinh linh bên dướ triể khai mộ trậ không tậ mãh liệ.

Lạ Phi Nhĩhú rồg, huy kíh gia nhậ vòg chiế cùg vớ đoà trưởg đạ nhân. Kiệ Nãư thốg lĩh Bạh Điêu xạhủ chuyên tiêu diệ đọ lạ mụ tiêu xạá. Tiể Hắ trên đỉh đầ Lam Lam, mượ lự rờ đi, lượm một cây Lang nha bổg của bạo thực cự ma, phóg tớ, cuồg loạ đảíh, Ma tộ chiế sĩinh hoảg tráh néiể tai tinh.

“Lôi Ân, chàng thậ dũg mãh a!”.Áắ Lâm giá chủ triể dự, bay đế bên tiể tìh nhân, huy kiế giú hắ ứg phóớ Ma tộ chiế sĩ trong miệg mỉ cườ tá thưởg, vìhíh mìh cóộ tìh nhân như vậ cũg cả thấ tựà.

“Hắc hắc, đương nhiên, nam nhân củ nàng, ta vô luậ trên giườg hay làrên chiế trườg đề làự kỳũg mãh!” Diệ Phong hậ nhan vô sĩ thấ Áắ Lâm bên càh, khẽườ dâm đãg.

“…..Chàng a, cẩ thậ bịgườ ta nghe đượ!” Áắ Lâm nghe Diệ Phong cườ như vậ, trừg hắ, liế mắ, nhanh chóg rờ đi nơi khá giế địh.

Không biế rằg, cáh đóhông xa làuyế Lịuc1– đang đáh nhau vớ Hắ Á tinh linh – đãhấ nàg cùg Diệ Phong nó chuyệ vớ nhau, vẻặ đề nhì thấ, mặ dùhông nghe hai ngườ nó gì bấ quáừẻặ nghĩa và điề, tâm trạg thậ phầ nghi hoặ.

“Gia Lặ, chúg ta không thểhốg cự thấ bạ làấ yế, ta xem hay làrướ tiên pháòg vây lui lạ!” Cổha tướg quân nhì chiế trườg tìh thếhảguy, lo lắg hướg Gia Lặ đềghị

“Lui lạ?? Binh lự củ hai quân đoà, giờò không đế nử quân đoà? Ngươi tựghĩóhểuc1đi gặ Đạ Ma Vương? Ta thàhế ởuc1đây chư không mấ mặ trởềặ Đạ Ma Vương!” Giàặ khẳg khá hé lớ, giương trườg cung trong tay nhắ cáh đóhông xa dự nhân kiế sĩ vìuc1Đạ Ma Vương chuẩ bịinh thầ hy sinh.

Xấ hổ Cổha tướg quân cùg vớ Ma tộ binh tướg quanh đóghe Giàặ khẳg khá hé lớ cũg điên cuồg xông lên, nhắ quân địh gầ đóiề mạg công kíh, tinh thầ tửhiế đế cùg.

“Không hổàộộ dũg mãh ngoan cườg, hung tà bạ ngượ a!” Diệ Phong quan sá Ma tộ binh tương quanh mìh, trong lòg buồ cườ, lắ đầ cả khá. Tạ đây, trong cảh khố cùg, địh nhân cóhểà trìhiế ý đây làầ đầ tiên hắ gặ đượ.

Nử quân đoà Ma tộ cò lạ, căn bả không cóhảăng đố đầ vớ liên quân. Cuố cùg, Giàặ tướg quân bịìạ Tư cự nhân đáh chế, cò lạ Ma tộ toà bộuc1đề chế trậ.

Mười con Hắ Á ma long tuy không chế trậ, cũg bịư lượ đoà thàh viên bắt rồi giế chế, cắ lấ long tinh trong đầ. Lưu manh đoà trưởg đố vớ dự nhân quan đó giảộỏẻưng phấ, nhấ địh sẽang đi là trang sứ.

Áắ Lâm biế rõắ tuyệ đố không phả muố là trang sứ, cườ cườ tỏẻhả đố. Cò lạ, Tuyế Lịùg dự nhân kiế sĩhấ giá chủhông tỏẻ́iế, tựhiên cũg không muố đắ tộ vớ tên siêu cấ lưu manh cóhự lự kia.

Chiế tíh diệ gọ Ma tộ trong trậ đầ, liên quân tổ thấ không đế ba vạ trong khi tiêu diệ hai mươi hai vạ Ma tộ binh tương, cóhểó, đố vớ cá tộ thượg làhiế tíh khág ma hoà mỹgà năm khóáh!

## 152. Chương 152: Ám Hắc Đại Ma Vương, Dâm Đãng Tiểu Tiếu Thoại

“Ha ha ha, Lôi Ân đoà trưởg quảhiên danh bấ hư truyề, tổ thấ ba vạ quân làóhểiêu diệ hai mươi hai vạ Ma tộ chiế sĩuc1đóg ởư Nặ Nhĩhàh, trậ nà cóhểọ làoà mỹ Lôi Ân đoà trưởg nhấ địh sẽuc1đượ lưu tên và sửáh đểuc1đờ sau kíh ngưỡg. Lạ đây, trẫm kíh ngài mộ ché!”

Mà đêm phủuốg, tạ đạ sảh Tư Nặ Nhĩhàh thàh chủhủ vừ mớ lên tiếg làoàg Đếa Kiệ ha ha cườ, ởiệ mừg chiế thắg, nâng ché nhì Diệ Phong mờ hắ, trong mắ hiệ lên thầ sắ bấ an, tâm trạg cho rằg tên cầ thúam tướ trướ mắ, tương lai cóhểhốg nhấ cảhân tộ, chíh làọ lớ.

“A a, La Kiệ bệạuáhen, ta cóhểoà thàh nhiệ vụào theo diệ kếủ ngài vàiá hoàg bệạ đề lào vậ may cùg vớ sựũg mãh củ chúng binh tướg. Đặ biệ là́ắ Lâm giá chủùg vớ giá đìh binh tướng hiệ trợ đố vớ chiế trườg đạ chiế cự kỳuan trọg!” Diệ Phong trong lòg hư vinh, ngoà mặ mĩ cườ, nâng ché!

“Lôi Ân đoà trưởg không cầ khiêm tố như vậ, chiế trườg đề do ngài chỉuy cùg vớ công lao củ Tư Lượ đoà hỏ phá bộuc1độ. Chúg ta, giá đìh kiế sĩ bấ quáhỉó mộ phầ nhỏàhôi!”

Giá Hoàg, ngồ bên phả củ La Kiệ hoàg đế nhì vếhí Diệ Phong mĩ cườ, trong lòg hà lòg vìắ không quên công lao củ giá đìh, nhưng cũg âm thầ lo lắg, nghĩếấy lòng, giao cho Diệ Phong mộ chứ, đểráh ngà sau phả đố địh vớ hắ!

Tư Nặ Nhĩhàh đồa đạ chiế, bọn người La Luân, Khắ Lạ Khắ, Ướ Hà, La Kiệ, Ôn Tư của cá quố vương cùg vớ Giá Hoàg làhân vậ chủã đố vớ Diệ Phong hoà toà khiế sợ không dá khinh thị Bọ họhông thểưởg tượg năng lự chỉuy củ Diệ Phong thếà màóhểợ hạ như thế

Mụ tiêu chíh đãuc1đạ đượ, cá mụ tiêu tiế theo tựhiên sẽiế tụ thực hiện. Hôm nay, liên quân củ ba quố gia cùg vớ bộuc1độ đóg ởậ phương, tấ cảuc1đề dồ đế ba cứuc1điể đóg quân củ Ma tộ cò lạ, tạ nên mộ thếao vây ngăn chặ.

So vớ La Kiệ, Khắ Lạ Khắ, Ướ Hà, Ôn Tư – bọ ngườ đố vớ năng lự củ Diệ Phong cùg vớ hỏ phá vô cùg đốịuc1– hỏa tinh linh thủĩh La Luân, vốn Diệ Phong tương lai làữ tế, càg ngà càg hà lòg!

Nộ tâm mặ dùũg cóuc1đốị nhưng mặ ngoà tỏẻự kìháh sá. Diệ Phong, Cá Lôi Tư, Áắ Lâm, ba ngườ vìậ đượ chiế công lớ, đáh lui Ma tộ, nên cá chủã củ cá quố gia cò lạ tựhiên phả tớ chú mừg.

Nó xong nhữg lờ tá thưởg kháh sá, La Kiệ hoàg đếuc1đềghịá quố vương ság mai thương địh, thả luậ lạ kếoạh từg bướ tá chiế. Sau đó mọ ngườ trởềhòg ngủuc1đểghỉgơi.

Không biế rằg, trên không trung củ Tư Nặ Nhĩhàh, Ma giớ Hắ Á đạ ma vương thốg lĩh Đọ Lạ Thiên Vương, Hắ Á Thiên Vương, Bạ Thự Ma Vương, đứg ởrên lưng Hắ Á Long Vương đang đứg quan sá thàh thịhí dướ.

“Ma Vương bệạ chúg ta cò phả chờao lâu? Mau xuốg dướ vìhữg chiế sĩuc1đãỏìh màá thù Ngà đãuc1đíh thân ra tay thìò cốịìọ liên quân bịhị!?” Bạ Thự Ma Vương Cơ Long nhì Hắ Á Đạ Ma Vương cung kíh hỏ, trong mắ lộẻhiế kiên nhẫ!

Hắ Á Đạ Ma Vương, lưng mang đôi cáh dơi mà đen, hai mắ đỏậ, da tay ngăm đen, đầ sinh ra mộ đôi sừg, mang trong mìh dòg má Hắ Á huyế mạh cự kỳhầ bí cóhểù ýửụg Hắ Á nguyên tố hơn nữ lạ bấ tử không bịiàế màhế, đúg làa giớ Chíôn vô địh!

“Không cầ vộ, đợ lá nữ, Cơ Long ngươi nhớỹ tì phí dướ đầ nã củ liên quân cùg vớ tên Lôi Ân – Phá Lôi Nhĩuc1– kẻóuc1đị tinh hỏ phá, hắ tuyệ đố không đơn giả, cóẽắ chíh làhướg ngạ lớ nhấ trong chiế dịh chinh phụ nam bắ đạ lụ củ bổ vương!” Hắ Á Đạ Ma Vương, hai mắ đỏậ quan sá phí dướ, nhà nhạ nhắ nhởơ Long.

Nam Bắ đạ lụ chỉóạ La Hoàg Gia tư lượ đoà cóuc1đượ đị tinh hỏ khí Hắ Á Đạ Ma Vương, khi Tư Nặ Nhĩhàh đạ chiế chấ dứ, lậ tứ từọ ngườ nô dịh bịọắ đượ, biế đượ Lôi Ân – Phá Lôi Nhĩàhủhân củ đị tinh hỏ phá, hiể đượ đây làgườ không đơn giả!

“Chỉàộ tên nhân loại nhỏéàhôi. Cho dùắ cóuc1đị tinh hỏ phá như thếà đi nữ, nế gặ ta, nhấ địh sẽịéá ăn thị!” Bạ Thự Ma Vương nghe Hắ Á đạ ma vương nó, trong lòg nghĩớ Ma tộ chiế sĩịạ, lẫ bẫ.

Ma giớ, ngoạ trừắ Á đạ ma vương cóhự lự cao thâm không lườg, cò cóương tôn củ sá chủg tộ phân biệ: Đọ Lạ Thiên Vương, Hắ Á Thiên Vương, Bạ Thự Ma Vương, Hắ Á Long Vương, Đọ Lạ Yêu Vương, Hủhự Thụương. Sá vịương tôn, mỗ ngườ đề cóhự lự vượ trộ so vớ cử giai cườg hã củ Nam Bắ đai lụ.

Đố mặ vớ hai mươi hai vạ Ma tộ chiế sĩịiế hạ, Hắ Á Đạ Ma vương trong lòg rấ tứ giậ. Từhá tửho biế, liên quân chủoá đề tụớ Tư Nặ Nhĩhàh, lậ tứ sinh sá khí thốg lĩh bố vịa vương, tráh độ tuầ tra Dự nhân bộuc1độ, tớ Tư Nặ Thàh, chuẩ bịuc1đáh ú, giế sạh liên quân chủoá. Khi đóiên quân, quầ long vô thủẽinh ra bố rồ, nhân cơ hộ đó đạ phả công.

Thàh chủhủuc1đệ Diệ Phong, thông qua Truyện Tốg Trậ, tớ phòg ngủủ giá chủ́ắ Lâm xinh đẹ. Đếa, Phi Phi, cùg vớ Á Lệi mỹhân ngư, tấ cảuc1đề tụạ phòg củ Áắ Lâm, tạ đây cá nàg thìhầ so bìớ Áắ Lâm.

Ân…..…..Phi Phi cùg tuổ vớ Á Lệi, xưng hô “a di” vớ Á Sắ Lâm tương đố thíh hợ, bấ quá́ theo quan hệương lai, xưng hô a di cóhầ không hợ. À, tửắ lang cóhảăng loạ cả.

Á Lệi công chú, mặ dùhông giốg phụữìh thườg, nhưng dùao đãiế xú qua á tìh nam nữinh diệ, không biế xấ hổ lấ lòg tửắ lang, cùg vớ sựhuyên nhủủ ba nàg mỹữ nàg bây giờem như hoà toà chấ nhậ sốệh, chỉầ Diệ Phong đừg pháhân mỹ nhân ngư củ nàg, nàg nguyệ ýhậ thua cáượ, trởhàh tìh nhân.

Đương nhiên, trong đóũg cóhầ, nàg vìòòuộ sốg lụ đị, nàg cũg mong rằg Diệ Phong sẽho phé nàg trởềớ Hải tộ. Hiện giờ, mỹhân ngư đố vớ Diệ Phong, hậ ýĩhiên không cò, ba mỹhân đặ biệ chiế cốàg, khiế cho bọ họhậ phầ hòa hợp.

“A, công chú thân á củ ta, cho phé Lôi Ân –Phá Lôi Nhĩa hôn bà tay ngọ ngàủ nàg?” Diệ Phong đi tớ bên giườg, nằ trên đóàuyệ sắ mỹhân ngư vớ đôi bà tay trắg nõ, cố́ỏẻịh thiệ, nởụườ trơ trẽ. Nhì thấ vậ, Áắ Lâm, Đếa, Phi Phi ba ngườ, sau đóà́ Lệi đề không nhị đượ cườ vìa mặ dà củ hắ.

“Ha ha, cá nàng xem, các nàng xem, ta nó Á Lệi công chú cóụườ đẹ nhấ, cá nàng không tin!” Diệ Phong thấ Á Lệi cườ, lậ tứ hôn lên tay nàg mộ cá, rồ nhì vềhí tam nữườ ha ha.

“Tố đó, tên xúắ lang chàng, mỗ lầ đề cố́ấ lòg Ái Lệi, xem chúg ta nhéo chế ngươi?”Áắ Lâm dẫ đầ tam nữ thân thủương lên ngườ Diệ đạ sắ lang trên giườg, kiề sân loạ nhéo, biế làìh nhân hay nó giỡ, vui đù cùg hắ.

“Ai nha, ba vi lã bàuc1đạ nhân, ta biế sai rồ, cá ngươi tha cho ta…...a…..Chủiá lã bà chổuc1đóhông thểó a ….. bó làóấ đề hạh phú củ nàng sẽịháủ….. Á Lệi công chú nhanh tớ cứ ta…..”

Diệ Phong cốìh khóhị, lăn lộ trên giườg, tù ýam nữàh hạắ, phá hiệ phong tao chủiá sờrúg chổiể củ hắ, lậ tứ giảộuc1đág thương cầ cứ Á Lệi.

“…..…..”Á Lệi mắ thấ Áắ Lâm tỷỷắ đượ tửắ lang, khuôn mặ đỏừg, nhì bộạg Diệ Phong đág thương, cầ xin tha thứ biế hắ vìhíh mìh màịhư vậ, nhưng không nhị đượ cườ.

“Hừ muố cho Á Lệi muộ muộ cứ chàng, không cóử thoá đâu. Vìrừg phạ chàng cóớ nớ cũ lậ tứ phả kểhuyệ cườ cho chúg thiếp nghe, nế không, buổ tố không cho lên giườg!” Đếa cố́ắ nhẹà tai tìh nhân, rên lên nhèhẹ

“Đúg đúg, kểhuyệ cườ đi, kểhuyệ cườ màhông cườ, nếu không chúg thiếp tiế tụ nhé chàng!” Phỉ Phỉ đạ tiể thư, rấ thíh nghe chuyệ cườ, lậ tứ phụọ. Áắ Lâm cũg gậ đầ theo.

“À, nhàìh toà sư tửàuc1Đông a!” Diệ Phong lắ đầ, ra vẻuc1đau khổầ thả, nghĩghĩồ hắc hắc cườ và kể: “Mộ hôm, mụ sư củ giá đườg, chỉà cây ‘bổng’ củ mìh rồ nó vớ mộ tiể nữu: Đây làậ chỉuy, chỉuc1đườg tớ thầ giớ, ngươi mau cầ lấ nó Tiể nữu nghe vậ thẹ thùg, vừ muố cầ lấ thìộ bàữu độ nhiên xông tớ, mởiệg nhắ nhởó: Đừg tin hắ nó bậ, hắ trướ kia nó cho ta biế đóàè phá ra âm thanh củ thầ giớ, là ta phả thổi đế bốn năm!!”

“Được, chàng làửắ lang, xúưu manh, dá vũhụ chứ sắ củ Thầ giớ, thiếp đáh chế chàng!” Áắ Lâm nghe xong tiể tìh nhân nó đù, vừ bự mìh vừ buồ cườ, nắ tay mề mạ giảuc1đòuc1đáh tớ tấ. Đếa cùg vớ Phỉ Phỉ lậ tứ hỗrợ Á Lệi hiể đượ ẩ ýủ chuyệ cườ, mắ cởhầ tìh đỏừg.

“Trờ ơi, muố nghe kểhuyệ cườ cò muố đáh nữ, thậ làhông cóhân tíh a, chuyệ cườ nà cóìhông tố…..”

“Đừg nhiề lờ, chàng đi chế đi, xúắ lang…..hi hi…..”

Nhấ nam tam nữằ trên chiế giườg mề mạ rộg lớ, cườ giỡ loạ lên, thêm và đóên lưu manh đág chế nhân cơ hộ cố́ở bỏ phụ củ ba tìh phụ khiế cho tam nữấ tri bấ giá lộa xuân quang.

Á Lệi công chú nhì thấ nã giờ thậ phầ muố bỏồướ nhả và vui đù, trong đầ nghĩớ cảh nhấ nam tứữiao hoan, xem lạ tìh hìh, không nhị đượ xấ hổ Tam nữấ làê mẫ, bịửắ lang khi dễộa vẻhè khá, vẻặ hạh phú!

“À, tố tố, ba vịã bàuc1đạ nhân đừg là loạ. Đêm xuân qua mau, chúg ta nhanh bắ đầ đêm tuyệ vờ đi…...hắc hắc…..” Diệ Phong nhì trộ vẻặ củ Á Lệi, trong lòg đắ ýườ to, hai tay vươn ra ôm lấ Áắ Lâm vàuc1Đếa, hai vịhong tao tìh phụ nhà nặ bộgự, hưởg thụhụ cả, miệg cườ hắc hắc.

“Hiế sắ, hôm nay không thểhông đáh ngấ chàng!” Áắ Lâm, tam nữò chưa ngừg lạ, địh đáh Diệ Phong mấ quyề, song lú ngoà phòg ngủuc1độ nhiên vang lên tiếg hổ loạ cùg vớ tiếg cảh giớ…..

## 153. Chương 153: Hắc Ám Hàng Lâm, Quang Minh Quyến Luyến

Vì phòng bị Ma tộc đánh lén Tinh Quang bình nguyên hoặc Mạt La hoàng cung, Diệp Phong phối hợp dực nhân tuần tra xung quanh thành thị, để thành viên Tư Lược đoàn đều thông qua Truyện Tống Trận trở về Tinh Quang bình nguyên, tùy thời ứng cấp!

Bởi vậy, đồn trú đóng quân trong Tư Lặc Nhĩ thành, đều là binh tướng của Mạt La đế quốc với giáo đình dực nhân kiếm sĩ quân đoàn. Trong thành chủ phủ đệ truyền ra tiếng la hét hỗn loạn, Cát Lôi Tư Nguyên soái vừa về phòng nghĩ ngơi, lập tức liền xông ra ngoài, xem xét tình tình!

"Hống!!!"

Một tiếng long ngâm cộng hưởng bá đạo vang lên, ma giới Hắc Ám long vương Hách Lạp - Phá La Mạn, mang Hắc Ám thiên vương Tát Lỗ - Khoa Bỉ cùng với Bạo thực ma vương Cơ Long - Tắc Khắc, bỏ qua sự ngăn chặn của dực nhân kiếm sĩ, từ trên cao xông vào phủ chủ trung tâm. Long vĩ cùng Ám ba long tức khiến cho toàn bộ kiến trúc xung quanh đổ nát, thanh thế rất kinh người!

“Nói cho ta biết, liên quân chủ soái của các ngươi ở địa phương nào?”

Hắc Ám đại ma vương Ngạo Luân - Cổ Tát Đức mặc một bộ đồ màu đen, cao gần đến hai thước năm., với đôi cánh bay trên không trung, cánh tay tráng kiện nắm cổ một gã dực nhân kiếm sĩ, trừng mắt nhìn hắn hỏi, ngữ khí sung mãn với khí phách cùng sát khí không thể kháng cự!

“Ám, Hắc Ám, Đại ma vương…..?“ Dực nhân kiếm sĩ nắm cổ, nhìn Ma tộc chí tôn Hắc Ám Đại ma vương trong truyền thuyết, toàn thân sợ hãi run lên, khó có thể tin Ma tộc chí tôn lại ở trước mặt, hắn bị làm cho căn bản chẳng biết trả lời câu hỏi như thế nào.

Trên ngàn năm qua, đối với sinh linh các tộc trên Quang Minh đại lục, cũng chính là Nam Bắc đại lục, mà nói, nếu bình luận đến cường giả làm cho bọn họ sợ hãi nhất, nhất định đó là Hắc Ám Đại ma vương của Ma tộc triều đại. Bởi vì Đại ma vương thực lực cường hoành, tính tình hung tàn, mỗi lần lãnh đạo Ma tộc xâm lấn, đều mang đến cho bọn họ sự đả kích trầm trọng. Hình tượng của Hắc Ám Đại ma vương, bị bọn họ truyền đi, là khuôn mẫu của ác ma!

“Trời, trời a, Hắc Ám Đại ma vương?! Ma tộc tiến vào trong thành tàn sát sao?”

Đầu tiên là tiếng la thét rối loạn, rồi long ngâm phá hủy, mọi người trong Thành chủ phủ lúc này đều đã liên tiếp hoảng loạn thức tỉnh chạy ra khỏi phòng ngủ, tới giữa giải đất, đã thấy Hắc Ám Đại ma vương trên trời, cùng với Ma tộc tứ đại vương giả giận dữ tàn phá giết hại dực nhân kiếm sĩ binh tướng của phủ đệ, đều lộ ra thần sắc giật mình!

“Ma vương bệ hạ, ta ở trên chiến trường có gặp qua đại khối đầu kia, hắn chính là chủ soái của Cự nhân vương quốc!” Đọa lạc thiên vương Kì Khoa Nại - Lỗ Tư, bay đến bên phải Hắc Ám Đại ma vương, chỉ vào Khắc Lạp Khắc, thủ lĩnh Dong Nham cự nhân từ phía sau phủ đệ chạy tới, chánh sắc nhắc nhở!

Hắc Ám Đại ma vương Ngạo Luân nghe vậy nhìn nhìn Khắc Lạp Khắc, cùng với dực nhân kiếm sĩ đang run rẩy sợ hãi trong tay, khinh thường, vặn gảy cổ dực nhân kiếm sĩ, đập cánh như thiểm điện đánh về phía Dong Nham cự nhân Khắc Lạp Khắc!

Đi theo Khắc Lạp Khắc tới Tư Lặc Nhĩ thành là một trung đội Dong Nham cự nhân, thấy Hắc Ám Đại ma vương đánh về phía thủ lĩnh, giật nảy mình, đều hét lớn, huy vũ cự đại thiết trụ trong tay, nhằm phía Hắc Ám Đại ma vương, cộng thêm dực nhân kiếm sĩ khắp nơi khẩn trương bay đến, miễn cưỡng ngăn cản được đường đi của Hắc Ám Đại ma vương!

Nơi an toàn của hậu phương, La Kiệt bệ hạ, Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh, Cát Lôi Tư Nguyên soái, Ước Hàn công tước, La Luân thủ lĩnh, Ôn Tư giáo hoàng, với Diệp Phong được Đế Na cùng Phỉ Phỉ, Đái Lệ Ti cho rời đi, và Á Sắt Lâm vừa bắt kịp, đều ở một chỗ.

‘Tên này chính là Hắc Ám Đại ma vương trong truyện ngôn??’ Lưu manh đoàn trưởng nhìn Hắc Ám Đại ma vương huy vũ song chưởng, giết hại Dong Nham cự nhân với Dực nhân kiếm sĩ, khá nghi hoặc mục đích đến của bọn họ!

“Tuyết Lị, có phải bên ngoài thành có địch thâm nhập?” Chủ giáo Á Sắt Lâm xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn bộ hạ Tuyết Lị trên không trung bay về phía Phủ đệ, hét to hỏi.

“Không biết, không rõ, chúng ta nghe được long ngâm và tiếng nổ ở phủ đệ vang đến đây!” Tuyết Lị hai mắt nhìn Ma tộc tứ đại vương giả cùng với Hắc Ám Đại ma vương khủng bố, khiếp sợ đáp xuống bên cạnh Á Sắt Lâm.

“Cái gì?! Chẳng lẻ năm người bọn chúng lại đến đột kích trọng binh đóng ở thành thị của chúng ta??” La Kiệt, Khắc Lạp Khắc, Cát Lôi Tư, Ước Hàn, La Luân, Ôn Tư cùng Á Sắt Lâm, nghe xong đều chấn kinh, nhìn về phía năm tên Ma tộc cường hãn ở giữa sân!

“Hừ, Hắc Ám Đại ma vương này quả thực chưa biết mùi vị. Năm tên Ma tộc bình thường, cho dù thực lực cường thịnh đến đâu, lại có thể chống cự tất cả binh tướng toàn thành ủa chúng ta sao?” Khắc Lạp Khắc nhìn Hắc Ám Đại ma vương hung tàn khinh thường hừ lạnh.

“Nhưng, mục đích hắn đến đây muốn giết mấy người đầu não của chúng ta, làm liên quân trở thành ‘Quần long vô thủ’. Mọi người ngàn vạn lần cẩn thận không nên khinh thường, Hắc Ám Đại ma vương đúng là không phải cường giả bình thường!” La Kiệt bệ hạ và Ôn Tư giáo hoàng trước sau mở miệng nhắc nhở.

‘Cáp, cả hai quả nhiên không hỗ là gian trá có tiếng, bất ngờ như vậy mà cũng nhanh chóng đoán được ý định đến của quân địch!’ Diệp Phong nhìn La Kiệt và Ôn Tư, trong lòng cười thầm.

“Mặc kệ nói như thế nào, bọn chúng làm như thế là đánh giá mình quá cao, nếu chúng dám đến, vậy thì chúng ta phải làm cho bọn chúng không dễ dàng rời đi!” Ước Hàn công tước nhìn năm tên Ma tộc, chánh sắc phát biểu.

“Đúng vậy, nếu ở dây có thể diệt trừ Hắc Ám Đại ma vương, Ma tộc tất bại!” Ôn Tư giáo hoàng cùng Cát Lôi Tư Nguyên soái trước sau đều đồng ý kiến nghị của Ước Hàn công tước, cao giọng mệnh lệnh Dực nhân kiếm sĩ cùng với Mạt La binh tướng đoàn đoàn vây quanh Hắc Ám Đại ma vương, muốn nhân cơ hội diệt trừ hắn!

‘Cường giả kinh khủng trong truyền thuyết, sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc này mới phải? Chẳng lẻ thực lực của hắn đạt tới có thể bước đi giữa Thiên quân vạn mã sao??’ Diệp Phong điểm một cây Thanh sản tiêu hồn, nhìn tình hình trong sân, cảm giác Hắc Ám Đại ma vương thân là Ma giới chí tôn, không thể làm sự tình ngu ngốc thế!

“Ha Ha Ha, Ma Vương bệ hạ, xem ra hôm nay chủ soái liên quân nhất định sẽ bị chúng ta tiêu diệt, đứng ở bên cạnh Dong Nham đại khối đầu chính là tất cả chủ soái của liên quân!” Triển dực bay trên không trung là đọa lạc thiên vương Kì Khoa Nại, cánh tay ném dực nhân kiếm sĩ bị tra hỏi được kết quả mong muốn, chỉ vào vị trí bọn người Diệp Phong trên mặt đất hưng phấn hét lớn.

“Ồ? Tất cả? Tốt, rất tốt!”

Hắc Ám Đại ma vương Ngạo Luân, nghe Kì Khoa Nại nói xong, nhìn về phía bọn người Diệp Phong trên mặt đất, đối với địch binh quanh mình dây dưa chịu chểt khẽ quát một tiếng “Cổn”, song chưởng ở trước ngực như bánh xe quay trong một vòng, phóng xuất Hắc Ám đấu khí mãnh liệt mênh mông, thoáng chốc Mạt La binh tướng, dực nhân kiếm sĩ cùng với Dong Nham cự nhân bao quanh hắn, toàn bộ nổ tung!

Thật mạnh!!

Tam tộc binh tướng vây quanh Hắc Ám Đại ma vương, ít ra cũng được năm trăm người. Còn mọi người khác trong liên quân ở đây, đã thấy bọn họ bị Hắc Ám Đại ma vương một chiêu nổ tung, hơn nữa trong đó còn có cự nhân, đều giật mình trợn mắt há hốc mồm!

‘Bà mẹ nó, tên này mới chân chánh là siêu cấp cường giả!!’ Diệp Phong rung động nắm tay nhìn Hắc Ám Đại ma vương, tâm trạng cảm khái. Bất kỳ cường giả ở Nam Bắc đại lục giao thủ một mình hắn, chỉ có một kết cục, là chết!

“Chết cho bổn vương!”

Tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Hắc Ám Đại ma vương đột nhiên niệm một trận chú ngữ, phóng thích cửu giai Hắc Ám ma pháp “Hắc Ám Hàng Lâm”, Hắc Ám nguyên tố điên cuồng mãnh liệt giống như thủy triều không ngừng quanh người Hắc Ám Đại ma vương cùng bầu trời xao động, hình thành đại phiến hắc vụ, lan tràn tứ phía, tốc độ cực nhanh giống như gó bão. Bị hắc vụ bao vây thân thể, Hắc Ám nguyên tố lập tức hủ thực, phát ra kêu đau đớn thảm thiết, thê lương dị thường!

“Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không để hắc vụ chạm đến!” Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư, nhìn cửu giai Hắc Ám ma pháp hình thành phủ xuống, kêu lớn nhắc nhở, nhanh chóng lui về phía sau, lần đầu thể hiện thực lực trước mặt mọi người, nhảy vài bước lên phía sau một tòa nhà cao tầng, bắt đầu niệm chú!

Hắc Ám vụ phủ xuống lan tràn với tốc độ quá nhanh, mọi người ở đây không còn thời gian để chú ý đến chuyện thực lực của Ôn Tư giáo hoàng, đều lui về sau tránh né hắc vụ xâm nhập. Diệp Phong thừa dịp lộn xộn ôm người đẹp tình phụ của hắn, bí mật lui tới một căn phòng, phóng ma khí ra quanh người thành một vòng bảo hộ đơn giản.

Á Sắt Lâm chủ giáo nhìn ma khí của tiểu tình nhân, ôm chặt eo của hắn, náu mình trong ngực không dám loạn động, tránh bị ma khí của vòng bảo hộ đụng vào, thân thể phải chịu đựng sự hủ thực!

So với sự kinh hoảng của liên quân, Ma tộc tứ đại vương giả, đối mặt với cửu giai ma pháp của Ma vương bệ hạ, không có một chút tổn hại, ngược lại tốc độ, năng lực phòng ngự được tăng gấp đôi. Bởi vì ‘Hắc Ám hàng lâm” chính là phụ trợ ma pháp, nhưng chỉ có Ma tộc cường giả tu luyện Hắc Ám nguyên tố khả dĩ hưởng thụ ma pháp này, những chủng tộc còn lại đều bị hủ thực!

“Ha ha ha, đại khối đầu, tình huống này tìm ngươi là tốt nhất. Ngươi không may tự tìm chết!”

Đọa lạc thiên vương Kì Khoa Nại, Bạo thực ma vương Cơ Long ，Hắc Ám thiên vương Tát Lỗ，Hắc Ám long vương Hách Hạp，ma tộc tứ đại vương giả thừa dip hỗ loạn vọt tới quanh Dong Nham cự nhân Khắc Lạp Khắc, đưa gã vây vào trong, tứ ngược cười to, đồng thời triển khai công kích. Một ít Mạt La binh tướng và Dực nhân kiếm sĩ xung quanh, phát hiện tình huống này lập tức xông tới muốn hỗ trợ.

Song, thực lực vượt quá cửu giai cường giả, hơn nữa Ma tộc tứ đại vương giả năng lại được tăng gấp bội tốc độ quá nhanh, cộng thêm Dong Nham cự nhân thủ lĩnh Khắc Lạp Khắc thân hình khổng lồ, không thể lập tức tránh né công kích, chân trái bị Lang nha cương thiết của Bạo thực ma vương chép nát đứt đoạn, hạ âm bị trường kiếm Đọa lạc thiên vương đâm nát, đại não bị long vĩ của Hắc Ám long vương đánh cho choáng váng cực độ, nhưng chí tử nhất chính là mũi tên Hắc Ám do đấu khí mạnh mẽ của Hắc Ám thiên vương, thông qua lỗ tai hắn, bắn trúng đại não!

“A!!”

Cự nhân không hỗ là chiến sĩ ngoan cường, Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh bị trọng thương như thế, vẫn gào thét huy vũ cự đại thiết trụ, theo hướng đầu Hắc Ám long vương đập mạnh một cái, làm cho Hắc Ám long vương choáng váng ngã xuống đất, đại não mê muội chấn động không nhẹ!

“Ha ha, Hách Lạp, ngươi không ngờ lại bị một tên cự nhân đâp trúng, thật sự là mất mặt long nhan a!”

Khắc Lạp Khắc thủ lĩnh mang theo một tia không cam lòng, ngã xuống đất đọan khí, Bạo thực ma vương Cơ Long nhìn Hắc Ám long vương Hách Hạp bị rớt xuống choáng váng, cười to.

“Ác ma hung tàn, tất cả hướng đến minh giới sanh linh bị các ngươi hại chết sám hối đi---Quang Minh quyến luyến!”

Bạo thực ma vương Cơ Long nói chưa dứt, Ôn Tư giáo hoàng niệm xong chú ngữ, phóng thích cửu giai Quang minh ma pháp “Quang Minh Quyến Luyến”, Quang minh nguyên tố nhu hòa thần thánh, quanh người Ông bạo xạ quang mang, hướng thẳng lên bầu trời, thúc đẩy Quang minh nguyên tố trên bầu trời lấp lánh theo, trong nháy mắt làm cho Tư Nắc Nhĩ thành sáng như ban ngày, từng giọt bạch mang như mưa từ trên trời rơi xuống, trông thật lộng lẫy!

## 154. Chương 154: Giáo Hoàng Thật Lực, La Kiệt Thảm Tử

“Hừ nhiề lờ nó nhả, đồg dạg là cử giai ma phá, ngươi cho rằg Quang Minh Quyế Luyế cóhểua tan đượ Á Hắ Hàg Lâm củ Ma Vương Bệạhúg ta? Lã đầ bạ, đi tì chế!”

Đồg dạg là cử giai tăng phú ma phá, Á Hắ Hàg Lâm cùg vớ Quang Minh Quyế Luyế mộ trậ đấ cân sứ. Hắ Á Đạ Ma Vương Ngạ Luân cùg vớ tứuc1đạ ma vương thấ Ôn Tư giá hoàg xuấ Quang Minh Quyế Luyế, vẫn không sợ. Đọ Lạ Thiên Vương Kìhoa Nạ, càg khinh thườg thé lớ, triể dự nhắ phí Ôn Tư giá hoàg bay tớ.

Song, độ nhiên phá sinh sựìh ngoà ýuố, hắc vụ trong phạm vi của Quang Minh Quyế Luyế ma phá, đã bị quang vũ đánh trả, không thể địch lại, bịhân tá, không cóăng lự chốg cự

“Sao cóhểhư thế Quang Minh Quyế Luyế củ hắ sao lợ hạ như vậ?” Đọ Lạ thiên vương Kìhoa Nạ đứg ởhông trung cùg ba vịương giả lộa thầ sắ kinh ngạ, nhí mà cùg vớ Hắ Á Đạ Ma Vương Ngạ Luân giương đôi mắ đỏậ hướg vềhí Ôn Tư giá hoàg.

“Thầ tháh, Quang Minh nữhầ tạ thượg, Lôi Ân, ngươi nhanh quan sá hạng liên (dây chuyền) vàêu đái (thắc lưng) củ giá hoàg bệạ” Áắ Lâm âu yế trong lòg tiể tìh nhân, hai mắ nhì cổàông Ôn Tư giá hoàg độ nhiên xuấ hiệ hạng liên vàêu đái, lộa thầ sắ hưng phấ.

“Lã giá hoàg nà đúg làhâm tàg bấ lộ” Diệ Phong, đứg ởó nhàhí nam, trong lòg ngoà ýuố cả khá. Ma phá củ Ôn Tư giá hoàg lan tỏ đế phí trướ Diệ Phong tạ cho hắ mộ chíh khíãh liệ, giậ mìh phá hiệ trên ngườ giá hoàg độ nhiên xuấ hiệ Quang Minh hạng liên vàuang Minh yêu đái!

Quang vũơi xuốg uy hiế hắ vụ Diệ Phong và́ắ Lâm đãhấ trên ngườ Ôn Tư giá hoàg độ nhiên cóhiề thầ khí La Kiệ hoàg đế Ướ Hà công tướ, La Luân thủĩh, Cá Lôi Tư nguyên soá, cùg vớ liên quân mọ ngườ đề thấ đượ Quang Minh thầ khírên ngườ Ôn Tư giá hoàg, không khỏ lộa nụườ cao hứg, đồg thờ đề thầ nhủuc1Ôn Tư giá hoàg quảhiên cóộ thân thự lự bấ phà.

“Hừ đây làuang Minh thầ khí Khóráh Quang Minh Quyế Luyế củ ngươi mạh hơn Hắ Á Hàg Lâm, nguyên do làóhầ khíăng gấ đôi uy lự. Đág tiế làgươi chỉóạng liên và yêu đái, nế không hôm nay bổ vương cóẽuc1đãặ đượ đố thủ”

Hắ Á Đạ Ma Vương Ngạ Luân tay phả khẽẫ mộ vòg trên đỉh đầ, vã ra mộ mảg lớ Hắ Á đấ khí triệ tiêu quang vũuc1đang uy hiế hắ vàố vịa vương, nhì Ôn Tư giá hoàg cườ khẻ không có́hinh địh, nhưng cũg không coi trọg thá quá Bở vìuc1đố vớ thự lự củ chíh mìh, hắ tuyệ đố tựin.

Hắ Á huyế mạh, mặ dùóhểho Hắ Á Đạ Ma Vương sốg lạ vô hạ, bấ quáốg lạ phả cóhờ gian, tỷhư Hắ Á Đạ Ma Vương bịhân thây, thìù theo mứ độhân thây màheo thờ gian, trừhi tứhi, thân thểịuc1đố sạh, cò không thìùịủ hoạ đế mứ độà, hắ vẫ cóhểá hợ.

Ma tộ từg cóịắ Á Đạ Ma Vương thua dướ tay mộ gãiế sĩóuang Minh sá trang, bịhân thây, xương cố đố thàh tro bụ. Bở vậ, lịh sửa giớ sớ cóhi lạ Quang Minh sá trang. Hắ Á Đạ Ma Vương Ngạ Luân cùg vớ bố đạ Ma vương tựhiên đề nhậ ra Quang Minh sá kiệ. Tương tự, tại Nam Bắ đạ lụ, lịh sửá tộ cũg cóhi lạ năng lự sốg lạ vô hạ củ Hắ Á Đạ Ma Vương, cùg vớ phương phá diệ trừắ.

“Ồ, hai thứuang Minh thầ khíuc1đố vớ ngườ cò í? Vậ ta thêm và mộ thứữ!” Ôn Tư giá hoàg khuông mặ hiề làg vố có bìh tĩh nhì Hắ Á Đạ Ma Vương. Hiệ lên vẻy nghiệ, không thểhág cự độ nhiên gọ vềhêm mộ thứhầ khí mộ cá mũóhắ đầ cựong, đóhíh làuang Minh tháh quan!!

“Trời đất, lã nà thậ sựiỏi a!? Xem ra nế dung hợ vớ ba thứhầ khíủ lã, ta cóhểân bằg thự lự, liề mạg vớ Hắ Á Đạ Ma Vương…..” Diệ Phong nhì Ôn Tư giá hoàg độ trên đầ chiế mũhắ hìh rồg – Quang Minh tháh quan, trong đầ có́ghĩhiế hữ, đồg thờ cũg kinh hã không thểuc1đểho lã biế hắ cóuang Minh tháh kiế vàuang Minh tháh giớ, nế không lã khẳg địh sẽhông dễàg buông tha bả bố củ hắ.

Hôm nay, trong cơ thểủ Diệ Phong, ma khíân bằg vớ chíh khí cho nên hắ vẫ không dung hợ tháh kiế vớ tháh giớ, ýàhờong Thiên Đị Chíôn Công tiế và tầg thứá thìửụg phương phá dung hợ Hắ Á Ma Kiế đểhân cơ hộ độ pháuc1đế cảh giớ cao nhấ củ Thiên Đị Chíôn Công.

Áắ Lâm cùg vớ La Kiệ cùg liên quân, mọ ngườ mắ thấ Ôn Tư giá hoàg lạ trang bịhêm mộ loạ thầ khí trong lòg càg thêm cao hứg, thậ phầ chờong ông thi triể đạ thầ uy, tiêu diệ Hắ Á Đạ Ma Vương.

“Xem ra ởuc1đây, ngà hôm nay, chủoá củ liên quân, thự lự mạh nhấ là ngươi, nên ngươi cóhứìay ho đề mang ra cảuc1đi!” Hắ Á Đạ Ma Vương Ngạ Luân nhì Ôn Tư giá hoàg không cóhú thầ khí ngạ.

“Á ma, ngươi phả trảiáho hàg độg hung tà vàuồg vọg củ ngươi!” Ôn Tư giá hoàg trừg mắ nhì Hắ Á Đạ Ma Vương trầ giọg quá, gọ vềộ Quang Minh thầ ưng dà ba thướ, thân trắg như tuyế. Từhông trung giớ chỉú ra mộ Quang Minh cựiế cóhảăng tăng thêm tá tầg đấ khíẫ ma phá, bướ lên lưng chim ưng, nhắ hướg Hắ Á Đạ Ma Vương bay tớ.

“Hừ lã đầ, muố đáh vớ Ma vương bệạ ngươi phả đi qua cử củ ta trướ…...” Lú nà, tạ không trung, Đọ Lạ thiên vương Kìhoa Nạ, chắ ởhí trướ Ôn Tư giá hoàg, khinh thườg quá nhẹ Song lờ cò chưa dứ, Hắ Á Đạ Ma Vương Ngạ Luân độ nhiên xuấ hiệ trướ mặ hắ, phấ tay, ýả hắ tráh ra, chuẩ bịựìh đấ vớ Ôn Tư giá hoàg!

Hắ vụò cùg vớ quang vũrướ sau biế mấ, giờhú nà, tấ cảá cườg hã ởuc1đâu đề gia tăng thự lự cườg đạ, liên quân mọ ngườ thấ Ôn Tư giá hoàg tiế đế Hắ Á Đạ Ma Vương, liề thé lớ, hướg vềứuc1đạ Ma vương.

“Ha ha, chẳg biế sốg chế chíh làọ liên quân phếậ, hôm nay cho cá ngươi kiế thứ thếà làợ hạ củ tứuc1đạ Ma vương chúg ta!”

Đọ lạ Thiên vương Kìhoa Nạ, Hắ Á Long vương Háh Lạ, Bạ Thự Ma vương Cơ Long, Hắ Á Thiên vương Tá Lỗuc1Đẳg, tứuc1đạ Ma vương đố mặ vớ liên quân, khinh thườg cườ to, xông và giữ liên quân, nhằ mụ tiêu làhủoá củ liên quân!

Cùg lú đó thấ binh tướng liên quân ké tớ phủ thàh chủàg lú càg nhiề. Ôn Tư giá hoàg, thự lự tuyệ đố vượ trộ so vớ cử giai Quang Minh kiế sĩ thêm và đórang bịuang Minh ba thứhầ khíùg vớ Quang Minh cựiế, Quang Minh thầ điêu, ma phá tăng phú, bây giờhự lự bạ tăng gấ ba lầ, xứg đág vớ danh hiệ cao thủạh nhấ củ liên quân.

Bấ quá đố đầ vớ thự lự siêu cườg củ Ôn Tư giá hoàg, cũg đượ tăng phú gấ đôi thự lự làắ Á Đạ Ma Vương Ngạ Luân, không ngừg cườ lạh, xông và quyế đấ. Một người một ma trong nhấ thờ không thểhân đượ cao thấ, đạ trí đấ khíuc1đầ trờ, bạ phá diễ lệi trág.

“Lôi Ân, chàng không chuẩ bịỡ trợuc1đố phóớ Hắ Á Đạ Ma vương sao?” Áắ Lâm mắ thấ song phương bắ đầ triể khai ché giế, trên không trung giá hoàg giao chiế vớ đạ ma vương, nhì sang tiể tìh nhân hỏ. Dùho hắ không hỗrợ xinh đẹ giá chủũg chuẩ bịông và hiệ lự.

Diệ Phong hôn lên đôi môi đỏọg củ tìh phụinh đẹ mộ cá, mỉ cườ nó: “Đương nhiên phả hỗrợ nơi nay cũg cóuân củ Mạ La Đếuố chúg ta, ngươi đi trướ đi, ta đi tì Mộg Hinh vàiể Hắc rồ trởạ!”

“Mang lã bàả bố củ chàng tớ? Chàng địh dùng Liệ Diễ sá trang?? Như vậ sợằg sẽang đế cho chàng rấ nhiề phiề toá!?”

Áắ Lâm nghe vậ, kinh hã nhì tiể tìh nhân, hiể đượ, nế hắ cóiể Hắ cùg vớ Mộg Hinh đượ trang bịiệ Diễ sá trang, cùg tiế ra đạ chiế vớ Hắ Á Đạ Ma Vương phầ thắg nắ chắ làớ hơn, nhưng thậ phầ lo lắg hậ quảhi ngườ khá biế hắ sởữ Liệ Diễ sá trang!

“À, trướ tiên làang đế, nế ta cùg vớ Tiể Hắ không thểhủhắg, ta sẽậ dụg Liệ Diễ sá trang. Nàng mau đi hỗrợuc1đi!”

Diệ Phong mỉ cườ, vỗỗà cặ phìuc1đồ tuyệ mĩủ xinh đẹ tìh phụ ýả nà mau đi hỗrợ chíh mìh nhanh chóg rờ đi, tì mộ gó khuấ, thảa Truyện Tốg Trậ, trởềhong Diệ thàh.

Hắ Á Đạ Ma Vương cùg Quang Minh Giá Hoàg đáh nhau, ngườ khá nhấ thờ nhì không ra cao thấ, nhưng Diệ Phong thậ phầ thấ rõ cả khá, giá hoàg đãuấ toà lự, khẳg địh không phả làuc1đố thủủ Hắ Á Đạ Ma Vương.

Huốg chi, ngoạ trừắ Á Ma Kiế, Ma giớ cóhểò cóắ Á bố thứhầ khíhuộ vềá Hắ Á Đạ Ma Vương trong quáhứ Do đó tuyệ đố, Hắ Á Đạ Ma Vương không thểà không cóố thứắ Á thầ khí khi sửụg sẽàg thêm khóưởg.

Nhì và thếuộ xâm lấ củ Ma tộ, nế không diệ trừuc1đượ Hắ Á Đạ Ma vương, đừg nó Quang Minh Đếuố, Mạ La Đếuố cũg khóàồ tạ. Cho nên Diệ Phong phả nghĩa biệ phá đáh bạ Hắ Á Đạ Ma vương, đố thân xá hắ thàh tro bụ, nế không sau nà khẳg địh hắ sẽhông cógà nà vui vẻ

“Ha ha ha, kim mao tiểu cẩu, sau cá chế củ tên khổg lồ ngườ làgườ không may mắ tiế theo!”

Nếu nói không biết xấu hổ, cường giả không có phong độ của cao thủ, hiện giờ nhìn Ma tộc tức đại vương giả trong phủ thành chủ, tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất lưu. Bốn tên gia hỏa này không chỉ cường hãn, mà còn còn vô sỉ, cự nhiên dựa vào ưu thế không ngại công kích của Hắc Ám long vương, đánh thẳng vào trong đám liên quân, đồi thời đuổi tới thẳng nhóm chủ soái. Kim phát La Kiệt bệ hạ có thực lực gần tới bát giai là mục tiêu thứ hai của bọn chúng!

“hộ, hộ giá…...hộ giá…..”

La Kiệt bệ hạ mắt thấy tứ đại vương giả đã vọt tới gần phía trước ông, lập tức kinh hoảng hô ta. Song lúc này binh tướng mà ông mang đến bị tứ đại vương giả đồ sát, còn binh tướng của Mạt La đế quốc và dự nhân kiếm sĩ thì lại cách ông một khoảng, căn bản không thể theo kịp tốc độ của tứ đại vương giả!

“Kim mao tiểu cẩu, chết đi!!”

Hắc Ám thiên vương cùng hai gã vương giả khác đứng trên lưng của Hắc Ám long vương, bắn liền một lúc ba mũi tên. Ba mũi tên nhọn nhanh như điện, mang theo Hắc Ám đấu khí mạnh mẽ, xuyên qua hai mắt và huyệt mi tâm của La Kiệt bệ hạ, làm ông chỉ có hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất và đứt khí mà chết.

“Không tốt, La Kiệt bệ hạ bị giết rồi. La Kiệt bệ hạ đã bị giết!” Quốc vương của Quang Minh đế quốc bị giết, chúng binh tướng của Mạt La và dực nhân kiếm sĩ xung quanh lập tức phát ra tiếng hô to.

Bọn người Ước Hàn công tước, Cát Lôi Tư nguyên soái, La Luân thủ lĩnh, Á Sắt Lâm cùng với Ôn Tư giáo hoàng đang chiến đấu với Hắc Ám đại ma vương, nghe được tiếng hảm thanh đều khiếp sợ, thầm hô không xong. Bởi vì La Kiệt chết đi, Quang Minh đế quốc nhất định sẽ có loạn, công thêm phải đối kháng Ma tộc, có thể nói là cực kỳ bất lợi!

“Tốt lắm, giết hết tất cả chủ não ở đây cho bổn vương!” Hắc Ám đại ma vương Ngạo Luân đã thấy tứ đại vương giả giết chết được một chủ não, lập tức hét lớn cao hứng, rồi dùng hai con mắt đỏ nhìn trừng trừng vào Ôn Tư giáo hoàng, hừ lạnh: “Không còn tâm tình dây dưa cùng ngươi nữa, chết đi cho bổn vương!”

## 155. Chương 155: Giáo Hoàng Bại, Sáo Trang Hiện, Kinh Đại Lục, Hàm Tiếu Vong

Quang Minh giá hoàg Ôn Tư, nghe Hắ Á Đạ ma vương nó xong, biế hắ muố xuấ toà lự, kinh hã, lậ tứ dùg tớ kế giớ củ Quang Minh tháh quan “Quang Minh Tíộuc1”, thông qua năng lự củ Quang Minh hạg liên gọ ra mộ đầ Quang Minh nguyên tốựong, đáh vềhí Hắ Á Đạ ma vương.

“Hừ muố dùg năng lự củ thầ khí”

Hắ Á Đạ ma vương Ngạ Luân khinh thườg, giương cáh bay chếh lên cao, trên ngườ độ nhiên ló ra bố đạ hắ mang, Hắ Á hạg liên, Hắ Á ma giớ, Hắ Á yêu đá, Hắ Á ma quan bố thứhầ khíuc1đồg thờ thoág hiệ. Sau đó hắ lậ tứ thảa mộ đầ Hắ Á nguyên tốựong, bay tớ ngăn cả Quang Minh nguyên tốựong, cò chíh mìh vọ tớ gầ Ôn Tư giá hoàg, huy vũ đáh ra dà đặ mênh mông Hắ Á quyề kìh, mãh liệ công kíh.

“Nhanh quáuc3…..” Mang và Hắ Á bố loạ thầ khí Đạ ma vương Ngạ Luân tố độượ trộ so vớ lú trướ, Ôn Tư giá hoàg giậ mìh, cả giá á lự gia tăng rấ lớ, cho dùóuc1đượ Quang Minh thầ điêu hỗrợ cũg chỉóhểà trìhủhế hoà toà mấ đi cơ hộ công kíh!

Vềhí liên quân, thấ Hắ Á Đạ ma vương gọ vềắ Á bố loạ thầ khí đề giậ mìh, đề muố nhanh tớ hỗrợiá hoàg, nhưng chỉóhểhấ đượ tà ảh củ hai ngườ, căn bả không thểan thiệ và cuộ chiế siêu cấ cườg hã nà.

“Hạuốg không phả làiệ phá, so vớ tố độủ hắ, ta không phả làuc1đố thủuc3…..”

Đố mặ vớ hung mãh quyề kíh củ Hắ Á Đạ ma vương, tíh cảh củ Ôn Tư giá hoàg vẫ bìh thả, nhưng Quang Minh thầ điêu tráh néô cùg khóhăn thậ phầ nguy hiể, phả cốế sứ. Bở vìuc1Ôn Tư không dá so sáh vớ Ngạ Luân vềốc độ hai tay huy vũuang Minh cựiế, đánh ra mườ đạ Quang Minh kiế khíìh dág to lớ khoảg hai mươi thướ, bứ lui Hắ Á Đạ ma vương, nhanh chóg xuấ ra tuyệ kỷự mạh “Quang Minh Tuyên Phá.”

Kế hợ vớ Quang Minh nguyên tốuanh mìh, dưới sự triệu hồi của Ôn Tư giáo hoàng, gió nổi lên không ngừng, tỏ ra từg mãg quang mang cao thấ, chiế ság cảư Nặ Nhĩhàh. Quang mang chó mắ, tạ nên uy nghiêm vô hìh, khuếh tá khắ ngỏgáh trong thàh, là cho lòg ngườ chấ độg không thểở mắ, chỉghe mộ tiếg hé lớ vang lên. Ôn Tư giá hoàg giơ cao Quang Minh cựiế trên đỉh đầ, đượ Quang Minh nguyên tốộ tụìh thàh nên mộ bạh mang cựiế dà hơn trăm thướ, theo hắ huy vũ phi lên cao ché về phí Hắ Á Đạ ma vương đang nhắ mắ, vậ hắ á đấ khíhốg lạ quang mang xâm nhậ.

“Hừ sửụg Quang Minh nguyên tốương khắ vớ ta, là cho ta không thểhì thấ rồ dùg thếông mạh mẽậ kíh, chiêu nà quảhậ không tồi. Nế làgườ cóhự lự tương đương, hẳ phả chế rồ. Đág tiế, ngươi gặ phả Đạ ma vương Ngạ Luân ta, thìuc1đúg làôm nay ngươi muố chế!!!”

Hắ Á Đạ ma vương Ngạ Luân, nhắ mắ cả giá đượ Quang Minh kiế khíạh mẽuc1đáh ú lạ, mởiệg cườ lạh, khinh thườg, không nhữg không tráh néiế khíàgượ lạ cò đâm đầ xông lên, song thủhí trướ liên miên phá ra cườg mãh “Phổhiên Cả Đị” Hắ Á Quyề Kìh. Xông tớ Ôn Tư giá hoàg, cứg đố cứg.

“Oanh oanh oanh ….. oanh oanh oanh ….. ”

Cựìh kiế khíùg mãh liệ quyề kìh va chạ lẫ nhau, liên miên không dứ, ầ ầ bạ phá đạ tríhíưu bay ra tứá, mặ đấ kè theo hàg loạ tiếg nổạh, kè theo bụ đấ, đáụ bay lên mị trờ, không thểhấ rõrậ chiế giữ mộ ngườ mộ ma như thếà. Phí dướ, tứuc1đạ ma vương cùg vớ liên quân, tấ cảọ ngườ đãị̉h hưỡg, ngườ cóhự lự cườg hã cò cóhểrụữg, cò thự lự yế ké trự tiế bịhíưu thôi bay hoặ nổá, tìh cảh thậ phầ hỗ loạ.

Dầ dầ, hắ bạh nhịhían hế, bụ đấ trướ sau lắ xuốg. Phí dướ, Ma tộ tứuc1đạ ma vương cùg vớ liên quân, mọ ngườ đề thấ rõìh huốg bên trong, tấ cảuc1đề lộẻiậ mìh.

Hắ Á Đạ ma vương đập cánh bay tạ không trung, thầ sắ lộẻà nhẫn, nguyên cáh tay trá hoà toà bịhặ đứ, chả ra mộ dòg má đen không ngừg chíh làắ Á Chi huyế. Thấ vậ, tứuc1đạ Ma vương giậ mìh, cự độhẫ nộ không nghĩằg lã giàoà ngườ kia dá đảhương Đạ ma vương củ bọ họ

So sáh vớ Đạ ma vương, phí dướ Ôn Tư giá hoàg vàuang Minh thầ điêu cóhểó làhả thiế không đàh lòg, toà thân trên dướ bịuyề kìh đáh trúg, nơi nơi đề làấ nấ đấ, hơn nữ hắ á nguyên tốên trong, đang không ngừg ăn mò thân thể khiế bọ họuc1đau nhứ vạ phầ, không ngừg phá ra tiếg rên yế ớ, thê lương!

“Giá hoàg bệạ!” Quang Minh giá đìh dự nhân kiế sĩhì Ôn Tư giá hoàg ngãuốg đấ đau đớ kêu lên bi thương. Áắ Lâm ôm hậ nhì Hắ Á Đạ ma vương liế mắ, nhanh chóg bay vềhí Ôn Tư giá hoàg, cốắg chữ trị

“Toà thân gân cố củ hắ đề đãuc1đứ liệ, ngươi không cầ lãg phíhờ gian, nế cóấ lòg trung nghĩ như vậ, thìuc1đểho ta tiễ cá ngườ cùg đi vớ hắ!”

Hắ Á Đạ ma vương Ngạ Luân nhì Áắ Lăm bay đế bên cạh Ôn Tư giá hoàg địh niệ chúuang Minh Khôi Phụ, tà nhẫ cườ lạh. Đạ Ma Vương, tay phả cáh không chụ lấ cáh tay trá bịhé đứ nằ trên mặ đấ, gắ và vai trá, khiể cho dòg má đen cuố lấ, sau khi gắ liề bè giương cáh bay đế Áắ Lâm vàuc1Ôn Tư giá hoàg, tay phả ché ra mộ mảg Hắ á quyề kíh bay từướ lên trên.

“Nhanh, nhanh quáuc3…...”

Tiếg cườ lạh phá ra từắ Á Đạ ma vương. Hắ bay lên cao đồg thờ huy quyề liên tiế công kíh, độg tá cự kỳhanh, hướg vềhí mặ đấ, nơi Ôn Tư giá hoàg vừ rơi xuốg. Áắ Lâm cùng dự nhân kiế sĩừ mớ nâng Ôn Tư giá hoàg dậ, vô tìh cũg bịừg mảg lớ hắ á quyề ảh hung mãg từrên trờ đáh xuốg là cho mặ mà thấ sắ, không kị tráh né chỉhả nhắ mắ vậ dụg Quang Minh đấ khỉuanh mìh bả vệ

“Oàh…..”

Mộ trậ khíưu đáh xuốg đấ vang lên tiếg bạ phá quyề kìh củ Hắ Á Đạ ma vương hoà toà đáh trúg Áắ Lâm vàuc1Ôn Tư giá hoàg ởướ mặ đấ, mặ đấ bịuc1đáh mộ hốâu, đấ đáay mờị, thậ sựườg hã!

“Ha ha, liên quân ngu ngố, cóhấ không, cá nà làhự lự củ Ma giớ chíôn chúg ta, phếậ như cá ngươi, căn bả không thểàuc1đố thủủ Ma vương bệạ mau mau thầ phụ, khiế ngà nổ giậ cá ngươi sẽang họ diệ tộ!” Bạ Thự Ma vương Cơ Long, nhì đấ đáay lên, cự độựà, cườ to, bềgoà nhì thấ tứ cườ, rấ giốg tinh tinh!

“Chỉàộ Ma vương củ Ma tộ màóhểư nhiên như thếà rỡgu ngố. Ma tộ đạ quân cóhốg soá như thếà, sớ muộ cũg bịuc1đáh lui vềa giớ màhôi!” Bạ Thự Ma vương đang cườ sảg khoá, độ nhiên vang lên tiếg nó khinh thườg.

“Hừ lài, mẹó không phụ thìì lã tửo tà!” Bạ Thự Ma vương Cơ Long nghe thấ giậ dữ hai mắ trợ trừg nhì và chổuc1đấ đáay lên, bở vìắ nghe đượ âm thanh chíh làừên trong truyề ra.

“Tiể tử ngươi chíh làôi Ân – Phá Lôi Nhĩ? Xem ra nhữg tên nô đã loà ngườ nó không sai, ngươi quảhậ làộ thanh niên đặ biệ ưu tú”

Hắ Ám huyế không ngừg phá ra hắ mang quỷịuc1đang dung hợ vớ cáh tay trá bịhặ đứ vớ vai trá, Hắ Á Đạ ma vương đứg trên không trung khoảg ba mươi thuố, cú đầ nhì xuốg phí dướ nơi trà ngậ đấ đá nhì thanh niên bên trong khẻườ tá thưởg, vớ độuổ nà cóhểuc1đạ tớ cử giai thự lự, hơn nữ tố độiêu nhanh, trong lòg độg sá khí

“Hô…..” tiếg kêu hưng khở, mộ thanh niên tó đen ,mặ quầ á đen, khoá á choàg đen, đứg giữ chổuc1đấ đáùị, cáh tay phả ché ra mộ đạ kìh phong khiế toà bộuc1đấ đáuanh mìh tiêu tá, hiệ ra trướ mắ mọ ngườ.

“Lôi Ân đoà trưởg. Làôi Ân đoà trưởg!” Mạ La Đếuố binh tướg nhì thanh niên tó đen mặ trang phụ đen cao hứg hoan hô, sựhiế sợắ Á Đạ ma vương trong lòg giả đi mộ í.

“Ma vương bệạhông hổàa giớ chíôn, từhong độuc1đế khíượg đề vượ rấ xa qua tên bộạinh tinh củ ngườ!”

Diệ Phong phong thá an nhà tiêu sá, ngẩg đầ đầ bụ đấ nhì Hắ Á Đạ ma vương mỉ cườ, nhưng bên trong tâm trạg cự kỳợã. Nế hắ trởềhậ mộ bướ, Áắ Lâm đãịhiêu thứ vô tìh củ Đạ ma vương đáh chế, là cho hắ mấ đi mộ vịìh phụhàh thụ ôn nhu, xinh đẹ phong tao, cảuc1đờ sẽhả tiế nuố!

“Hỗn đả, ngươi dá nó ta làinh tinh? Muố chế!!”Bạ Thự ma vương nhì Diệ Phong trầ giọg gầ lên. Đạ bướ, huy vũuc1đạ lang nha bổg, phóg tớ Diệ Phong.

“Cơ Long, đi là việ củ ngươi đi!” Hắ Á Đạ ma vương Ngạ Luân nhì Diệ Phong, không quay đầ vềhí sau nhắ nhởạ Thự ma vương, lậ tứ cao giọg ýả tứuc1đạ ma vương tiế tụ độg thủiệ trừấ cảhủoá củ liên quân.

“Tiể tử tíh ra mạg ngươi thậ lớ!” Cơ Long nghe xong Đạ ma vương nó, bấ đắ dĩừg chân lạ, hung á liế mắ nhì Diệ Phong, xoay ngườ cùg ba vịa vương tì mụ tiêu kếiế đểiế hạ, trong lòg vìhông thểéá Diệ Phong sinh ra tứ giậ!

Tứuc1đạ ma vương vừ độg, chiế trườg lậ tứ lạ bùg nổ Đượ “Quang Minh Khôi Phụ” xua tan hắ á nguyên tốuc1đang ăn mò bên trong, Ôn Tư giá hoàg hơi thởế ớ, nhắ nhởiệ Phong: “Lôi Ân ….. Hắ Á Đạ ma vương ….. vô cùg mạh ….. ngươi nhấ địh phả cẩ thậ ….. tậ lự công kíh và đầ hắ …..!”

“Yên tâm đi giá hoàg bệạ ta sẽẩ thậ, hắc hắc, ta cóhểượ ba cá kia củ ông!?”

Diệ Phong ngưng thầ nhì Hắ Á Đạ ma vương đang ghé lạ cáh tay, xoay ngườ đố vớ Ôn Tư giá hoàg cườ gian xả, tay lấ ra tháh kiế vàháh giớ, trong lú Ôn Tư giá hoàg lã nhã cự kỳinh ngạ, nhanh chóg đoạ lấ Quang Minh ba thứhầ khí không do dựặ và trên ngườ củ mìh.

Trong nhá mắ, Quang Minh năm loạ thầ khi đề tựỏ ra quang mang chó mắ, nhanh chóg ôm lấ hìh thểủ Diệ Phong, hó ra uy nghiêm thầ tháh, toà thân Quang Minh sá trang trắg xó, đôi mắ độ nhiên ló ra thầ quang vô cùg nhu hò, thầ tháh. Lấ Diệ Phong là trung tâm trùg thiên lậ đị, khiế cho đạ lụ sinh linh đề giậ mìh, kinh sợ

Hắ Á Đạ ma vương cùg bố ma vương đề bịhầ quang độ nhiên xuấ hiệ chiế và cự kỳhóhị, trướ sau toà lự vậ hàh Hắ á đấ khíộhể tâm trạg cự độiậ mìh, không nghĩằg Lôi Ân – Phá Lôi Nhĩạ cóuang Minh Tháh giớ cùg Tháh kiế.

“Cái này, cái này, Lôi Ân thếà lạ cóháh kiế vàháh giớ? Quang Minh sá trang đãuc1đượ tổợ? Trờ đấ, ta chưa từg thấ đượ Quang Minh sá trang kế hợ phá ra thầ quang thếà!?”

Ướ Hà công tướ, La Luân thủĩh, Cá Lôi Tư nguyên soá, mỹữuyế Lịùg liên quân mọ ngườ nhì Diệ Phong đề lộa vẻung độg khóin chuyệ nà làóhậ, không thểưởg tượg hắ cóháh kiế vàháh giớ.

“Quang Minh sá trang ….. ta rố cuộ ….. sốg tớ từg tuổ nà ….. thấ đượ Quang Minh sá trang ….. tố ….. tố ….. Lôi Ân ….. ngươi quảhiên không đơn giả ….. vìò bìh củ đai lụ ….. nhanh tiêu diệ á ma hung tà …..”

Hơi thởổ hể, Ôn Tư giá hoàg nhì Diệ Phong mặ Quang Minh sá trang trên ngườ, trong lòg lấ ra mộ huy chương thủ tinh cóhắ tượg Quang Minh nữhầ, đưa cho Áắ Lâm “….. ta không sốg đượ ….. ngươi từhỏớ lớ đề sốg tạ giá đìh ….. lai lịh danh vọg cự cao ….. đãuc1đượ liệ và mộ trong nhữg ngườ kếhừ chứ giá hoàg ….. bây giờa chíh thứ giao chứ giá hoàg cho ngươi ….. vìạh phú củ giá đồuc3….. ngươi phả cốắg …..…..”

Cảuc1đờ đượ giá đồíh ngưỡg giá hoàg Ôn Tư – Khang Nạ Lợ, sốg tớ tuổ nà, cuố cùg cũg thấ đượ Quang Minh sá trang màắ chờuc1đợ bấ lâu, dặ dòhư vậ xong liề mĩ cườ lì trầ thế

## 156. Chương 156: Lưu Manh Vs Ma Vương

“Không!!! Giá hoàg bệạ ngà không thểỏạ chúg ta …..”

Áắ Lâm nhì Ôn Tư giá hoàg đoạ khíì trầ, trong đầ nhớớ lúc ông quan tâm đố vớ mìh, không nhị đượ, quỳố bên cạh ông khó rốg. Phầ lớ dự nhân kiế sĩàg nổ giậ không thểề chế nhắ phí Hắ Á Đạ ma vương muố ché hắ, bầ thây thàh muôn đoạ!

“Ha ha ha, thậ sảg khoá, thậ sảg khoá, không nghĩổ vương khi không cóhểặ đượ Quang Minh sá trang hiế có Đế đây đi Lôi Ân, thi triể toà bộhự lự cùg vớ ta đấ mộ trậ!”

Hắ Á Đạ ma vương nhì Quang Minh sá trang giậ mìh, hai mắ đỏậ lộa vẻưng phấ, từắ Ám ma giớ lấ ra mộ Hắ Á cựiế dà đế hai thướ, cú đầ nhì Diệ Phong cườ to, hoà toà không để́uc1đế dứ nhân kiế sĩuc1đang bay tớ quanh mìh.

“Nế ngươi muố đáh, ta đây nhấ địh thàh toà cho ngươi!”

Mặ Quang Minh sá trang, trong cơ thểiệ Phong, chíh khíàg thêm tinh thuầ, cả giá toà thân phảg phấ trà ngậ năng lượg, tay phả thủhếuang Minh tháh kiế ngang đầ, nhì Hăc Á Đạ ma vương trên không trung, gọ vềong đầ cựong Tháh Ma, thảgườ nhả lên lưng rồg, bay thẳg lên không!

Thầ khíá trang cóhểhuậ theo ýghĩủ chủhân, hiể đượ Diệ Phong độ Quang Minh tháh quan không thoả má, cho nên không xuất hiện ra trên đầu. Khải giáp tuyết bạch mang uy nghiêm của thần thánh, phối hợp với Quang Minh thánh quan trên đầu hắn, cộng thêm bây giờ hắn đang cau màng. Với tác phong đang đứng trên lưng rồng, tạo nên một cổ khí phách mãnh liệt hiếm có!

Diệ Phong đố vớ Ôn Tư giá hoàg trướ đây không cóìả cả, nghĩũg cóhểiể đượ vìuang Minh giá đìh làm việc rất bá đạo. Bấ quá hắ đố vớ lã nhân nà cả phụ dũg khíuc1đố đầ vớ tà́, thêm và đóhủ giáo tìh phụhó ló thương tâm cho nên đố vớ Hắ Á Đạ ma vương bây giờự kỳứ giậ, muố đem Hắ Á Đạ ma vương ra đểhửăng lự củ Quang Minh sá trang. Nế cóhảăng thắg thìhông cầ bạ lộa Liệ Diễ sá trang!

“Song đầ cựong? Mìh đen vẩ trắg? Đây làong đầ cựong củ Lôi Ân như theo lờ đồ?”

Tháh Ma vừ xuấ hiệ, lậ tứ thu hú sựhú́ủ Hắ Á Đạ ma vương Ngạ Luân cùg vớ bố ma vương, trong đóự độòòàắ Á Long vương. Mặ dùừhữg nô đã loà ngườ bọ chúng đãiế việ nà, nhưng tựìh chứg kiế thìiậ mìh khó hiểu, không thểiả thíh đượ đây làhủg loạ cựong gì

“Tiể Hắ, mau đi hỗ trợôi Ân, nhớỹ đừg cho Hắ Á Đạ ma vương trong thấ ngươi!”

Ởhí đông chiế trườg, trong mộ phòg tố bíậ, phương đông mỹhân Mộg Hinh, tó dà mề mạ, bú lên đơn giả, mặ mộ bộuc1đồà đỏ đang mang Liệ Diễ thầ quan, hạg liên, thầ giớ, yêu đá bố thứhầ khí buông Tiể Hắ trong lòg ngự ra, nhẹiọg, ýả nó đi hỗ trợ

“Chi!” Lưu manh hầ tửậ đầ, kêu mộ tiếg, không vộ vàg hàh độg, từrong mãiá, lấ ra quảá, từừuc1ăn. Khi Mộg Minh không tứ giậ, muố thụ giụ thìuc1độ nhiên biế mấ khỏ tầ mắ củ Mộg Hinh!

“Tiể tửà, thậ sựààg ngà càg đáo để!” Mộg Hinh nhì không thấ tung tíh Tiể Hắ, bấ đắ dĩườ khổ quan sá tìh huốg chiế trườg, chuẩ bị́ theo phân phóú tình nhân, bốríruyệ Tốg Trậ đểư Lượ đoà các độ trưởg cùg thàh viên tớ hổrợ

“Á ma, hôm nay chúg ta bầ thây ngươi thàh vạ đoạ!” Dự nhân kiế sĩhằ phí Hắ Á Đạ ma vương tiế tớ, mắ thấ mụ tiêu càg lú càg gầ phẩ nộé lớ, toà lự vỗáh, gia tố bay tớ!

“Ngu ngố, chẳg biế sốg chế. Vớ đá ngườ cá ngươi, dùớ nhiề hay í bao nhiêu cũg đừg nghĩóhểà bịhương bệạ” Bố Ma vương củ Ma tộ nhắ Cá Lôi Tư nguyên soá làụ tiêu kếiế, đang dây dưa vớ Mạ La binh tương, mắ thấ dự nhân kiế sĩhắ phí Đạ ma vương, đề lộhầ sắ khinh thườg.

“Bọ ngu ngố nà, đãhông thểỗ trợò là tìh thếhêm hổ loạ!”

Diệ Phong nhì dự nhân kiế sĩắ bay tớ gầ Hắ Á Đạ ma vương, cùg vớ vẻặ cườ lạh, khinh thườg củ Đạ ma vương, tâm trạg bấ đắ dĩhầ than, thú giụ Tháh Ma nhanh chóg bay vềhí Đạ Ma vương, mượ lưng rồg phi thân, huy kiế đáh tớ, cơ hồriể khai thếông đáh vớ Hắ Á Đạ ma vương trướ cảự nhân kiế sĩ

Tiểu Hắc đã không cùng đồng thời xông lên với Thánh Ma, trong nháy mắt đã ở ở trên lưng nó, ngồi ở bên cánh rồng, trông rất hiếu động, chờ đội chỉ thị!

“Đang!”

Tháh kiế vàựiế va chạ và nhau phá âm thanh giao kíh củ kim loạ. Hắ Á Đạ ma vương hai cáh sau lưng vỗa đạ kìh phong, tiệ thểuc1đẩ lui nhữg dự nhân kiế sĩuc1đang bay tớ, cáh tay phả huy kiế đương đầ vớ lự tháh kiế củ Diệ Phong!

“Mẹ kiếp, cây kiế rù con nà không biế đượ là bằg cá gì tháh kiế cũng chém không đứt? Bấ quáăng lự củ Quang Minh sá trang quảhậ rấ tố, hơn nữ lạ đượ Quang Minh quyế luyế tăng cườg, kiế khíủ lã tửo vớ trướ đây giờhá ra gấ ba lầ ….. ha ha…..”

Chiêu thứ đãứ, nhưng Tháh Ma phí sau chưa kị đuổ tớ, Diệp Phong đang kinh ngạc vì cự kiếm không bị sứt mẻ, trong đầ hắ bỗg nghĩa mộ kế tay phả cầ cựiế, mượ lự trên thân kiế, nhấ thờ quay trởạ trên cao, kếuc1đóhắ cáh tay trá củ Há Á Đạ ma vương chưa đượ chữ làh.

“Hừ ngươi thậ làgườ biết tù cơ ứg biế!” Hắ Á Đạ ma vương, mắ thấ Diệ Phong không thểhi hàh, nhưng tạ không trung dừg việ công kíh lạ mượ lự trên thân cựiế, thìhông nhị đượ lộa tia cườ lạh, tay phả xoay tíh cựiế tạ địh đầ mởộg phạ vi công kíh, điên cuồg ché tớ, đồg thờ vỗáh muố đẩ Tháh Ma lù lạ, là cho Diệ Phong – không thểhi hàh – không cóơi đặ chân.

Hai siêu cấ cao thủừ lên vừ xuốg, vừ công vừ thủ ngoạ trừa tộ bố vịa vương cóhểiễ cưởg thấ rõ liên quân chỉóhểhấ thân ảh củ Diệ Phong di chuyể bìh thườg, mộ hồ xuấ hiệ bên trá Hắ Á Đạ ma vương, mộ hồ lạ xuấ hiệ bên phả. Trong khi đóắ Á Đạ ma vương thìuy vũắ á kiế khíuc1đầ trờ, chiêu đố chiêu cùg vớ bạh mang kiế khíủ Diệ Phong đố khág. Hắ bạh kiế khíhông ngừg phá ra xung quanh. Cảh tượg đáh nhau trong thậ vô cùg nguy hiể nhưng cũg không ké phầ trág lệ

Mộ ngườ mộ ma tố độự nhanh, thêm và đóiế khíay ra tứung, dự nhân kiế sĩìuc1Ôn Tư giá hoàg muố bá thùăn bả không nhì rõá nà làà ảh cá nà làgườ thậ, thêm và đóịiế khíiên tụ bứ ra, đàh phả cắ răng bỏua cho Hắ Á Đạ ma vương, đi tì bố vịa vương tiế hậ.

“Hắc hắc, tên mãh phu tó hồg, lầ nà cho dùgươi cóay mắ thếà cũg phả tớ Minh giớ, cùg vớ chủoá củ liên minh cho cóạ…..”

Hắ Á Long vương thân cóân giá cứg rắ, mặ khá lưng nâng ba vịa vương bay tớ chỗ củ Cá Lôi Tư nguyên soá. Bạ Thự ma vương Cơ Long, cùg vớ Đọ Lạ thiên vương Kìhoa Nạ lậ tứ phá ra tiếg cườ lạh từưng rồg nhả xuốg, lao thẳg tớ Cá Lôi Tư, chuẩ bịuc1đồg thờ xuấ toà lự, mộ chiêu hạụ!

“Sưu sưu sưu ….. sưu sưu sưu …..”

Mộ trậ dà đặ tiế tên bay vang lên, hàg trăm mũ tên mang đủoạ chân khíuc1độ nhiên từhoảg không trung phí sau Cá Lôi Tư nguyên soá phóg tớ, nhăm hướg hai vịa vương công kíh, khiế cho hai ma vương không đượ phả lui vềhí sau tráh né bỏua công kíh!

“Ngao ô …..”

Mộ trậ âm thanh vang lên bao gồ tiếg só tru, trâu rốg, cùg thậ nhiề cá bướ chân vang lên. Thàh chủhủuc1đệuc1độ nhiên xuấ hiệ chủự binh mãủ Tư Lượ đoà. Tinh linh trung độ, bạh lang trung độ, linh ngưu trung độ, đạ đị trung độ, lôi đìh trung độ, cựiả trung độ, cự nhân trung độ, cùg vớ hỏ thương xạhủuc1đoà, hô vang triể khai trậ chiế vớ bố vịa vương!

Ngoạ trừ hỏ thương xạhủuc1đoà phí sau, cò lạ bọ ngườ Khả Đặ, cơ hồ đề mặ tinh thiế chếrọg khả giá, ngay cảìạ Tư ngườ khổg lồũg đề mặ cương thiế chếiêu đạ hà trọg trang khả giá!

Cóiễ thuậ tinh trạ cườg hã của tinh linh trung độ, Đọ Lạ Thiên vương bay giờhông thểay loạ khắ nơi. Hắ Á Thiên Vương muố xạá thàh viên củ Tư lượ đoà, phá hiệ trên ngườ bọ họhiế khả giá vớ khảăng phòg ngựấ mạh, căn bả không thểắ xuyên qua, chỉỏhểụg kìh lự củ mũ tên là cho thố lui!

Hắ Á Long vương vàạ Thự Ma vương ngạ Kìạ Tư cự nhân cóương thiế khả giá, lạ cầm trong tay cựìh Yể nguyệ đao, không thểiế tụ hoàh hàh bạ ngượ khắ nơi như trướ. Bố vịa vương xem ra như vậ hoà toà bịao vây ởiữ trùg vây củ Tư Lượ đoà. Tíh ra muố giế bọ họ phả hao tâm tổ lự, nhưng bọ chúng muố tiế tụ tì giế chủoá cũg thậ phầ khóhăn!

“Xem ra ngươi đãn bà thậ phầ chu toà. Xem thự lự củ ta vàgươi, thôi thìhư thếà màuc1đáh thìa ngà, năm ngà cũg không phân thắg bạ. Ta nghĩgươi nên biế nế ta muố rờ đi cá ngươi đuổ theo cũg không kị. Nế chúg ta đề muố giế đố phương, không bằg dùg tuyệ chiêu tố chiế tố thắg, ngươi thấ thếà?” Đứg trên bầ trờ, quan sá tìh hìh, Đạ Ma vương cự nhanh tíh toá, hướg Diệ Phong mởiệg đềghị

“Ha ha, nế ma vương bệạuố tố chiế tố thắg, Lôi Ân – Phá Lôi Nhĩhấ địh phụg bồ!”

Diệ Phong dĩhiên biế rõố độủ Hắ Á Đạ ma vương vàắ Á Long vương, bọ họế muố bỏrố, thìháh Ma vừ mớ trưởg thàh khẳg địh đuổ theo không kị, dự nhân kiế sĩàhàh viên Tư Lượ đoà thìàg không cóy vọg, cho nên bây giờuc1đang cóuang Minh sá trang khảăng phòg ngựiêu cườg cóhểháuc1đượ tuyệ chiêu chíh theo ýuố, lậ tứ cườ to gậ đầ đồg ý nhanh chóg nhả vềhí nam, phiêu phiêu hạuốg lưng Tháh Ma.

“Tố, thậ sảg khoá, ta ngà càg đáh giáao ngươi, tiế ta chiêu nà thửem!”

Hắ Á Đạ ma vương thấ Diệ Phong gậ đầ đồg ý ôm kiế nhả vềưng rồg, trong lòg cườ thầ hắ khờhạ, mởiệg mộ tiếg, vậ hàh Hắ Ám đấ khí tay phả huy kiế sửụg tuyệ chiêu “Thôn thiên phệuc1đị” xuấ ra mênh mông, mãh liệ hắ á đấ khí giốg như cuồg long xuấ hả, từrong thân thểắ phá tá, bay thẳg lên trờ cùg vớ hắ á nguyên tốóẵ trong hưởg ứg phụọ, trong nhá mắ, không trung Tư Nặ Nhĩhàh hìh thàh mộ tảg lớ hắ vụ dầ dầ chuyể biế thàh mộ thanh cựìh kiế khí

“Sao lạ cóuyệ chiêu phạ vi rộg như vậ? Mẹắ tên sú sinh, thậ làian manh. Con bàó sau nà ta nhấ địh cầ Áắ Lâm dạ ta cử giai ma phá chúgữ Nhì hắ cóhểô hạ phóg thíh năng lự, lã tửư nhiên lạ không cóhúgữ điên thậ!”

Diệ Phong mắ thấ Hắ Á Đạ ma vương phạ vi công kíh thậ lớ, xem ra cóhểông kíh cảư Nặ Nhĩhàh, trong lòg không nhị đượ buồ bự, thầ mắg. Nế bây giờho hắ thờ gian, binh tướng trong thàh vô tìh sẽịông kíh. Tiể Hắ lú nà đang ởrên vai hắ, nhả xuốg lưng rồg, hai chân mượ lự, hướg tớ phí trướ, kiế chỉắ Á Đạ ma vương, vậ hàh toà lự chíh khírong cơ thể giốg như tia chớ bắ ra, tương tựộ thanh cựìh kiế khí hướg tớ Đạ ma vương, chuẩ bịhừ dị hắ xuấ ra tuyệ chiêu, ché hắ thàh nhiề mảh.

## 157. Chương 157: Đại Tiểu Lưu Manh, Kích Bại Ma Vương

Tứ đại vương giả phía dưới mắt thấy ma vương bệ hạ xuất ra tuyệt chiêu, lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, ra hiệu cho nhau, chuẩn bị đồng thời tránh né những kiếm khí mạnh mẽ.

Chủoá liên quân thấ hai siêu cấ cườg giảhấ quyế phân thắg bạ, Ma tộ bố vịa vương đề như lâm đạ địh, vộ vàg phân tá tì chổuc1đểráh bị̉h hưởg. Khả Đặ củ Tư lượ đoà nhì thấ tìh hìh, sớ đãuc1điề độg thuộ hạui vềhỗ che dấ Truyện Tốg Trậ.

“Ha ha, Lôi Ân ngươi không nên cho ta thờ gian sửụg tuyệ chiêu, giờùgươi là gìuc1đề vô dụg, nhì kỹem ta giế chiế hữ củ ngươi như thếà!”

Hắ Á Đạ ma vương mắ thấ Diệ Phong hìh thàh mộ đạ bạh mang cựiế hướg vềhí hắ, trên vai cóộ tiểu hầu tử, khinh thườg cườ to. Tay phả giơ cựiế cao quáuc1đầ, nhắ chíh xá Diệ Phong ởướ ché mạh, thoág chố trong không trung cựìh Hắ Á kiế khíhảg phấ cuồg phong bạ vũ nhằm hướg Diệ Phong bay tớ, thếạh như lôi đìh vạ quân!

“Tiể Hắ, lấy cái đầu chó của tên ma vương rác rưởi cho ta.” Lưu manh đoà trưởg trìiế phi thân, mắ thấ không trung Hắ Ám kiế khíuc1đang hạuốg, lậ tứ bả Tiể Hắ hàh độg, đồg thờ liề mạg vậ độg chíh khí là cho bạh mang cựiế lớ hơn nữ, nhanh hơn nữ!

Tháh Ma cò cáh Hắ Á Đạ ma vương khoảg hai mươi thướ, Tiể Hắ búg ngườ phi tớ, trong nhá mắ đãớ đỉh đầ Hắ Á Đạ ma vương, hai tay nắ lạ, nhắ chíh xá cá ó củ hắ, lậ tứ trong lú hắ cò đang lộẻặ giậ mìh, cườ gian xả nệ xuốg, là cho nã hắ nhấ thờ như sé đáh, đau nhứ vạ phầ, kêu lên mộ tiếg thả thiế, rồi rơi xuống đất!

“Đág giậ, đau quá là sao mộ hầu tử màạ cóhự lự mạh như vậ???” Hắc Ám Đạ ma vương ngãuốg phí dướ, trong đầ đau nhứ đồg thờ không thểà giả thíh đượ tạ sao mộ con hầu tử màóhểợ hạ như vậ.

Hắ Á Đạ ma vương bịuc1đáh rơi xuốg, Tiể Hắ không cóhỗ mượ lự, nhấ thờ giốg như trá cầ da rơi xuốg mặ đấ. Bìh thườg tên tiể sú sanh nà thườg xuyên trên lưng Tháh Ma hay Lam Lam đểgắ trờ mây, lú nà đố mặ vớ tìh huốg rơi xuốg đấ không chú kinh hã, duy trìư thếinh hoạ, bìh an hạuốg nó tiể lâu ởhí đông.

“Không thểà, mộ con hầu tử là sao cóhểuc1đáh đượ ma vương bệạ!” Ởhí dướ đang xem cuộ chiế, bố vịa vương nhì thấ Ma vương bệạịộ con khỉuc1đáh ngã đề trợ mắ háố mồ, thầ sắ rung độg, cự độhóóhểhấ nhậ đây làựhậ.

Cùg lú đó trên không trung, hắ á kiế khíừ cứg đố cứg vớ bạh mang cựiế củ Diệ Phong, hai thếông mạh mẽặ nhau. Sau va chạ, Diệ Phong toà thân đau nhứ vô cùg, cắ răng chị đựg, nhì Hắc Ám đại ma vương đang còn choáng ván ở phía dưới, liền tránh khỏi Hắc Ám kiếm khí ở phía trên, mà gia tố vọ tớ trướ, muố dùg bạh mang cựiế đáh cho Hắ Á Đạ ma vương toà thân tan ná.

Nế làuc1đố vớ cườg giảìh thườg, bịiể Hắ đáh mạh và sau đầ không chế cũg trọg thương. Nhưng Hắ Á Đạ ma vương, thân mang hắ á huyế mạh không phả ngườ thườg. Hắ cóăng lự khôi phụ thầ kỳ đang không ngừg khôi phụ phầ nã sau bịiể hắ đáh, cho nên mặ dùây giờắ đau nhứ vô cùg, nhưng bạh mang cựiế củaa Diệ Phong ché tó hắ vẫ cóhảăng nhì thấ.

“Tên Lôi Ân chế tiệ, nhờộ con hầu tử đáh lé. Thậ sựhông ngờgươi dùg đế chiế thuậ thô bỉạưu nà!” Hắ Á Đạ ma vương mắ thấ bạh mang cựiế, thoá khỏ cảrờ hắ á kiế khí nhanh như điệ đáh tớ, trong lòg tứ giậ thầ mắg, vổai cáh muố nhanh chóg bay xuốg, đểráh bịạh mang cựiế đáh tan xá.

Song, sựìh kểũg khé, Hắ Á Đạ ma vương nử thân trên thoá đượ bạh mang cựiế, nhưng nữ thân dướ sắ néráh đượ, thìịộ đạ hắ á kiế khíuc1độ nhiên từhông trung đáh xuốg, vừ vặ đáh cho Diệ Phong hộ má, là cho bạh mang cựiế bịệh đi mộ chú, khiến cho Ngạ Luân bịhíh kiế khíủ mìh hạ, bịạh mang cựiế qué trúg hai chân, nhấ thờ là cho hai chân bịghiề ná. Đế khi hắ đãhoá đượ tửạ, hí đượ sinh khí hắ liề không né đượ phá ra mộ tiếg kêu thê lương thả thiế.

“Bệạ!!” Bố vịa vương mắ thấ Đạ Ma vương hai chân bịổá, lậ tứ kinh hã, thấ sắ, liề mạg vọ tớ.

“Tiể Hắ, mau đáh và đầ tên ma vương tà phếho ta, mau!!”

Hắ vụrên không trung không cò đượ Đạ ma vương duy trì đuố dầ tiêu tá, kiế khíựhiên cũg không thểuấ ra. Diệ Phong á lự giả đi, thu hồ chíh khí cùg vớ nộ thương đau nhứ hạuốg lưng Tháh Ma, trong lòg biế bây giờàuc1điề kiệ tố nhấ đểoà toà tiêu diệ Hắ Á Đạ ma vương, thú giụ Tháh Ma nhắ phí Đạ ma vương đồg thờ kêu gọ Tiể Hắ cùg vớ binh tướng quanh mìh tớ công kíh.

Hắ Á Đạ ma vương tuyệ chiêu không phả bìh thườg, sứ mạh siêu cườg. Diệ Phong dự và chíh khíhâm hậ cùg vớ Quang Minh sá trang bả hộ tiế cậ, trự tiế đố khág đượ ba mươi kiế, cơ hồịuc1đáh là cho ngũạg lệh vị vô cùg đau đớ. Bây giờắ căn bả không thểùg siêu cấ cườg hã đáh nhau, chỉóhụhuộ và Tiể Hắ vàinh tương quanh mìh

Liên quân cùg vớ Tư lượ đoà chưa tiế và Truyện Tốg Trậ đãhấ Tiể Hắ đáh trúg Hắ Á Đạ ma vương. Bạh mang kiế khíủ Diệ Phong chấ ná hai chân Đạ ma vương, nghe đượ Diệ Phong kêu gọ, lậ tứ cao hứg nhắ hướg Đạ ma vương đáh tớ!

“….. chúg ta rú!” Đạ ma vương Ngạ Luân mắ thấ Diệ Phong, Tiể Hắ cùg vớ địh binh xung quanh vọ tớ, không cam lòg, cốé đau nhứ, đểuc1Đọ Lạ Thiên vương Kìhoa Nạ ôm lấ hắ, cùg vớ hai vịa vương khá nhả đế lưng long vương, bay lên nhắ hướg núi Cấ Kịàhạ.

Mắ nhì thấ tìh huốg, nế kiên trìuc1ởạ chiế đấ chắ chắ vong mạg, phả nhanh chóg rú lui, cho nên dùai chân bịuc1đáh ná, hắ tạ thờ bỏua, sau đóhỉấ mộ khoảg thờ gian tì biệ phá dùg hắ á huyế đểhôi phụ.

“Mẹó ma vương chóá ngươi không đág làa tộ chíôn, đáh không lạ thìhạ, lã tửhinh ngươi cảuc1đờ, đồạ chủng, bấ tà, chóáuc3….. ”Diệ Phong thấ Hắ Á Long vương nhanh chóg bỏhạ, cốé nộ thương đau nhứ, chỉà Đạ Ma vương Ngạ Luân háiệg mắg to, cóì́ độ đề nó ra.

Vớ tố độhi hàh củ cựong, bay khắ Nam Bắ đạ lụ chỉàrong nhá mắ. Hắ Á Long vương làương giảủ cựong, vớ tố độhi hàh củ nó, Diệ Phong không cóhảăng đuổ theo. Bở vậ hắ mắ thấ Hắ Á Đạ ma vương rú chạ, thìhông thểề chếuc1đượ bả tíh, chỉóhểo mồ chử mắg.

Mộ gãặ thầ tháh Quang Minh sá trang, thự lự siêu tuyệ cườg hã, đứg trên lưng song đầ cựong, chỉà địh nhân đang chạ trố, không chú phong độ to mồ chử mắg, sựìh nà ….. e rằg chỉóưu manh đoà trưởg làà đượ.

Ướ Hà công tướ, La Luân thủĩh, Cá Lôi Tư nguyên soá cùg vớ liên quân hiế khi thấ đượ phẩ hạh củ Diệ Phong, thấ hìh ảh hắ trên lưng rồg, háồ mắg to, tấ cảuc1đề lộa vẻấ đắ dĩườ khổ Ba vịhủoá sốg só sau trậ chiế, tâm trạg tiế nuố đãuc1đểắ Á Đạ ma vương chạ thoá đồg thờ cũg thấ may mắ vìhông bịố tên ma vương đem ra là mụ tiêu hạá đầ tiên.

Khả Đặ, chỉuy Tư Lượ đoà, thấ Hắ Á Đạ ma vương chạ trố, đoà trưởg đạ nhân thìáiệg mắg to, liề nhanh chóg thu hồ Truyện Tốg trậ, buồ cười, đứg ởộ bên nhì đoà trưởg đạ phá ngôn ngữ ra oai.

“Mẹ kiếp, nội thượng thật không nên chậm trể….. khụ khụ….. phụt…..” Diệp Phong có gắng nén đau mà chửi mắng, nhưng không chịu nổi phải phun một ngụm máu ra!

“Lôi Ân!”

“Đoà trưởg!”

Bọ ngườ Áắ Lâm, Cá Lôi Tư, La Luân cùg vớ thàh viên Tư lượ đoà, đãhấ Diệ Phong độ nhiên phun má ra nhiề như vậ, đề kinh hã thấ sắ, nhanh chóg vọ tớ.

Bên kia, mắ thấ chiế trườg chấ dứ, Mộg Hinh vừ mớ cấ Liệ Diễ sá kiệ và không gian giớ chỉ thìắ thấ tìh huốg củ tình lang, nhấ thờ mặ mà thấ sắ, điên cuồg vọ tớ, ýả Tháh Ma hạuốg đấ, nhả lên lưng rồg đỡiệ Phong, hỏ: “Lôi Ân, chàng đãịhương, đừg là thiếp sợ”

“Oà ….. không cóiệ gì không cóiệ gì ta bịộ thương, điề tứ mộ lá làóhểhôi phụ, không cầ lo lắg!” Diệ Phong thấ Mộg Hinh mặ đầ nướ mắ đau lòg, bộạg lo lắg, là hắ tâm trạg cao hứg, cườ hắc hắc, an ủ.

Áắ Lâm mỹ lệ thành thục, tương lai làữiá hoàg, vừ mớ tớ địh hỏ thăm thương thế bấ quáhấ lã bàanh cháh ngôn thuậ củ tìh nhân vọ tớ ân cầ hỏ han, nàg vộ dẹ đi ýiệ trong đầ. Bở vìàg dùao cũg chỉàhân phậ tìh phụ hơn nữ sau nà phả kếhừ vịríiá hoàg, tuyệ đố không thểuc1đểho ngườ ngoà biế đượ giá hoàg làìh phụủ mộ nam nhân nhỏuổ hơn. Nế không uy nghiêm thầ tháh củ Quang Minh giá đìh tấ yế sẽịủ nơi tay nàg.

“Kỳuá, chủ giá đạ nhân hìh như cùg vớ Lôi Ân cóuan hệuc3…..” Dự nhân mỹữuyế Lịuc1đứg ởộ bên thấ Áắ Lâm nhì Diệ Phong vớ vẻặ yêu thương, trong lòg nghi hoặ nghĩghĩ lậ tứ xó bỏ́iệ trong đầ, không dá tiế tụ.

Bở vìuc1Ôn Tư giá hoàg, lú lâm chung đãruyề ngôi giá hoàg cho Áắ Lâm, hàh độg đóuc1ởuc1đây mọ ngườ đề thấ đượ, Tuyế Lịhông dá tiế tụ tưởg tượg nữa vì lại lịch của Áắ Lâm chủ giá cao quýháh khiế, tương lai làiá hoàg, sao lạ cóhểùg nam nhân cóuan hệậ mờ

Quang Minh sá trang củ Diệ Phong cóa thứàủ Ôn Tư giá hoàg, bây giờuc1địh nhân đãú lui, hắ vố nên giao ra, bấ quáả bố đãà tớ tay, ngươi muố hắ giao ra, ân…..…..Nếu nói không làm hắn vừa lòng, tên gia hỏa này cũng mặc kệ!

Dự nhân kiế sĩủ giá đìh, đố vớ việ Diệ Phong không chủuc1độg giao ra Quang Minh ba thứhầ khíuc1đề cóhú bấ mã, nhưng thấ giá hoàg tương lai Áắ Lâm không cóỏẻì bọ họựhiên không thểởiệg. Bây giờiệ Phong bấ luậ thự lự như thếà, nhưng việ Diệ Phong đáh cho Hắ Á Đạ ma vương tà phế đág đượ thưởg huân chương, bọ họũg không dá đắ tộ vớ hắ.

La Kiệ hoàg đế Ôn Tư giá hoàg, Khắ Lạ Khắ thủĩh, liên quân năm nướ, chủoá đểhế hế ba vị sựìh nà sẽà oanh độg Nam Bắ đạ lụ. Chiế trậ chấ dứ, La Luân thủĩh, Ướ Hà công tướ, Cá Lôi Tư nguyên soá đề cóó chuyệ vớ nhau, xem sau nà nên là cá gì nhưng thấ Diệ Phong đạ công thầ trong trậ chiế bịhương, bọ họrướ tiên phả đểiệ Phong điề tứ, tu dưỡg, ngà mai sẽà tíh sau.

Sựìh sau cuộc chiến, tấ nhiên phả xửý bọ ngườ Cá Lôi Tư xửý Sau khi đượ vô sốờ vấ an thăm hỏ thương thếủ Diệ Phong, mọ ngườ cá lui. Hắ đượ Mộg Hinh dì vềhòg ngủ thông qua Truyện Tống Trận, phả hồ phòg ngủuc1ởhong Diệ thàh.

Mỗ ngườ nữ nhân, khi nhì thấ nam nhân mìh yêu thương bịuc1đau đớ, tâm tìh đề không cóhảăng dễhị. Bên trong phòg ngủhờiệ Phong trởềóộộ U Nguyệ Nhi, Tĩh Hương, Liên Na bố ngườ, thấ Mộg Hinh dì Diệ Phong bịhương trởề đề bịà cho mặ mà thấ sắ, vộ tớ quan tâm hỏ thăm. Nghe vậ, đạ sắ lang trong lòg hạh phú cự kỳ than thởao cuộ sốg tuyệ vờ quá nghĩuc1đế giá chủìh phụinh đẹ phong tao, sắ trởhàh giá hoàg, nghĩhị không đượ, lộa vẻặ cườ dâm xấ xa.

## 158. Chương 158: Kinh Biến, Ma Thối, Vô Thị Thần Tượng Trình Dâm Uy

La Kiệt, Khắc Lạp Khắc, Ôn Tư ba người đã chết, không thể tránh khỏi gây nên một cơn sóng lớn tại Nam Bắc đại lục, đặc biết là Quang Minh giáo đồ ở các nơi. Tất cả đối với các chết của Ôn Tư giáo hoàng đều cảm thấy bi thống vạn phần.

Khắc Lạp Khắc chỉ là thủ lĩnh của Dong Nham bộ lạc, cái chết của gã không đem đến vấn đề quá lớn cho cự nhân vương quốc. Nhưng cái chết của Ôn Tư giáo hoàng và La kiệt bệ hạ lại gây vấn đề lớn cho Quang Minh giáo đình và Quang Minh đế quốc. Trước hết là một số thành viên giáo đình không phục Á Sắt Lâm đảm nhiệm vị trí giáo hoàng, tiếp đến là ba vị hoàng tử gây bè kết đảng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tình huống xem ra rất không lạc quan!

So sánh với chuyện đó, Diệp Phong có Quang Minh sáo trang, thêm vào Tiểu Hắc có lực lượng biến thái, liên thủ đánh cho Hắc Ám đại ma vương tàn phế trở thành một sự tích anh dũng, đã truyền khắp Nam Bắc đại lục, khiền hắn và Tiểu Hắc trở thành tiêu điểm nghị sự của vô số kẻ hiếu sự. Danh hào kiếm khách của hắn cũng theo đó mà vang khắp Nam Bắc đại lục, ẩn ước được cường giả các nơi tiếp thụ!

Vì tránh những người có ý đồ với Quang Minh sáo trang, Liên Na nữ vương phong tước vị cho Diệp Phong, một lần thăng thẳng đến công tước, hơn nữa công khai quan hệ tình lữ giữa nàng và Diệp Phong. Ý tứ rất rõ ràng là cảnh cáo những kẻ tham lam, có ý đồ với Quang Minh sáo trang, chính là kẻ địch của Mạt La đế quốc!

Do một số kẻ không phục chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, mĩ diễm dực nữ Á Sắt Lâm, để giải quyết vấn đề thành viên giáo đình muốn thu hồi ba kiện Quang Minh sáo trang, với danh nghĩa của giáo hoàng, sắc phong Diệp Phong thành thánh điện kiếm khách, cho hắn trở thành thủ hộ giả của Quang Minh giáo đình, hóa giải vấn đề thành viên giáo đình muốn thu hồi sáo trang!

Đương nhiên, Diệp Phong trở thành thủ hộ giả của Quang Minh giáo đình, trực tiếp lưu giữ Quang Minh sáo trang của giáo đình, đa số thành viên trung thành với giáo đình tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ có một ít thành viên không phục Á Sắt Lâm, thập phần bất mãn việc nàng có thêm một vị siêu cấp cường giả trợ lực, nhưng lại không tìm được lý do phản đối!

Danh hiệu Thánh điện kiếm sĩ mới được sáng lập, trực tiếp trở thành xưng hào kiếm khách được Quang Minh giáo đình thừa nhận, tâm tình gần đây của tên gia hỏa Diệp Phong chỉ có thể dùng hai chữ “siêu sảng” để hình dung!

Lực hấp dẫn của Quang Minh sáo trang thật sự quá lớn. Mặc dù cường giả các tộc đều biết Diệp Phong có Mạt La đế quốc và Quang Minh giáo đình làm chỗ dựa, nhưng vẫn có một số kẻ tham lam, muốn đến Tinh Quang bình nguyên để lén trộm Quang Minh sáo trang. Kết quả chưa đến được rìa của Phong Diệp thành thì đã bị Tư Lược đoàn thành viên tru sát!

Diệp Phong đối với bọn tham lam muốn chết này, luốn có ý nghĩ giết không tha. Đối phó loại người đó thì phải ác, nếu ngươi càng mềm lòng, bọn chúng càng không biết tốt xấu!

Bức Ma tộc lui về Ma giới, phong ấn Ma giới chi môn là sự tình trọng yếu nhất. Ôn Tư giáo hoàng rời khỏi cõi đời, Quang Minh giáo đình tự nhiên do Á Sắt Lâm giáo hoàng ra mặt. Cự nhân vương quốc cũng phái băng sương cự nhân thủ lĩnh Lạc Tạp - Cách Mộc làm chủ soái.

Ba vị hoàng tử của Quang Minh đế quốc mặc dù hung hăng tranh giành hoàng vị, nhưng Ma tộc chính là hoành hành tàn ác trong lãnh thổ của họ, họ tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, nhất trí để cho nguyên soái Kiều Trì - Bố Lỗ, vốn không thuộc bất cứ bè đảng nào của họ, lĩnh quân kháng ma.

Ma tộc đại quân từ lúc Hắc Ám đại ma vương thảm bại bỏ chạy, vẫn không có bất kì động tác nào. Chủ soái của ngũ quốc nhất giáo trải qua thương nghị, đối với ba nơi tụ tập lớn còn lại của Ma tộc, triển khai mãnh công. Lưu manh đoàn trưởng phụ trách đem hỏa pháo bộ đội phân ẩn tàn trong đại quân các nuớc, dùng độc khí pháo đạn hiệp trợ công kích!

Công thành có độc khí pháo đạn hiệp trợ, tự nhiên chiếm ưu thế lớn, ba nới tụ tập lớn của Ma tộc khai chiến chưa bao lâu đã bị công phá đến nguy cơ trùng trùng.

Song, ngay thời khắc liên quân chủ soái thấy muốn mở tiệc ăn mừng. Đột biến lớn xảy ra, Ma tộc đối mặt mãnh công của liên quân, không phải là không có động tác, chỉ vì mục tiêu của chúng không phải là binh tướng của liên quân, mà là quốc vương các nước!

Cứ tưởng tượng Ma tộc lục đại vương giả, đái lĩnh ba trăm con Hắc Ám cự long, đến tập kích bất ngờ hoàng cung. Hoàng cung của quốc gia đó còn có thể trụ nổi sao? Có lẽ quốc gia trên các đại lục khác còn có thể, nhưng bảy nước của Nam Bắc đại lục thì không chịu nổi.

Bởi vì tốc độ phi hành của Hắc Ám cự long cực nhanh, thêm vào đó lục đại vương giả sau khi tiêu diệt mục tiêu, thì lập tức rút lui chạy đến một nước khác, bởi vậy đợi đến lúc sự việc truyền khai thì tinh linh, cự nhân, dực nhân, Mạt La bốn nước hoàng cung đều bị tập kích vô tình, có thêm hơi thở mang tính hủ thực của Hắc Ám ma long, khiến hoàng cung bốn nước cơ hồ biến thành nơi hoang phế.

Ngoại trừ khi thấy tình thế không ổn đã thông qua Truyện Tống Trân chạy trốn như Liên Na nữ vương, cự nhân quốc vương, dực nhân quốc vương, tinh linh nữ vương, còn lại đã chết dưới sự tập kích của Ma tộc lục đại vương giả cùng ba trăm Hắc Ám cự long, đem tới đả kích trí mạng cho liên quân, tạo ra đại loạn chưa từng có!

Đối mặt cục diện hỏng bét này, chủ tướng của ngũ quốc nhất giáo, đều không nghĩ ra Ma tộc lục đại vương gia cùng hai trăm Hắc Ám cự long làm thế nào li khai khỏi vòng vây của liên quân!

Vì phòng bị đọa lạc thiên sứ và Hắc Ám cự long rời khỏi vòng vây, lên quân đã bố trí một lượng lớn không quân tuần tra tại chung quanh vòng vây, bây giờ mục tiêu lớn như lục đại vương gia cùng hai trăm Hắc Ám cự long rời khỏi vòng vây. Bộ đội tuần tra lại không biết chút gì, thật sự khiến mấy vị đầu não của liên quân mờ mịt khó hiểu!

Bọn họ không hiểu được, Ma tộc đã đạt mục đích cũng không cho bọn họ thời gian suy đoán, Cấm kị chi sơn lại vọt ra ba trăm vạn đại quân Ma tộc, hội hợp với bộ đội tại ba nơi tụ tập lớn, hướng về liên quân năm nước triển khai phản công mãnh liệt!

Phương diện binh lực của liên quân không đến hai trăm vạn, mà bộ đội Ma tộc mới tăng thêm cùng với bộ đội vốn có đã đạt đến bốn trăm năm mươi vạn, so sánh thực lực chênh lệch quá lớn, liên quân bị phản công đến nguy cơ tràn ngập, cuống quít rút lui!

Sự việc trên đời có đôi khi chính là làm cho người ta không thể nắm bắt, khi liên quân bị Ma tộc ép rời khỏi phương đông tỉnh, toàn quân Ma tộc lại đột nhiên cổ quái rút lui, hơn nữa là lui về Ma giới. Tại đỉnh cao nhất của Cấm kị chi sơn, khắc lại một câu nói: Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ. Mối nhục chặt chân ngày đó, bổn vương ghi rõ trong lòng, ngày sau nhất định quay trở lại tìm ngươi lãnh giáo---Hắc Ám đại ma vương, Ngạo Luân-Cổ Tạp Đức!

Mặc dù không biết tại sao Ma tộc đột nhiên rút lui, nhưng đang lúc bị phản kích đến nguy cơ cận kề thì các vị đầu não liên quân đối với kì tích này đều kinh hỉ, tất cả thập phần cao hứng, sử dụng một lượng lớn phong ấn thủy tinh, đem ma giới chi môn hoàn toàn phong ấn. Hơn nữa do Quang Minh giáo đình điều khiển bộ đội canh giữ nghiêm ngặt!

Diệp Phong đối với lời nhắc nhở đặc thù mà Hắc Ám đại ma vương lưu lại cho hắn, mặt ngoài tỏ vẻ không để ý đến, trong lòng lại âm thầm kinh hãi, biết được Hắc Ám đại ma vương sẽ không sao lãng vấn đề Ma giới chi môn bị phong ấn, để lại câu nhắc nhở này, khẳng định có nguyên nhân. Hơn nữa ma giới khẳng định đã xảy ra vấn đề nào đó, bằng không hắn không có khả năng buông bỏ cơ hội phản công đánh chiếm Nam Bắc đại lục.

Liên quân của ngũ quôc nhất giáo, trong trường đại chiến thối ma này, có bốn vị vương giả và một vị giáo hoàng mất mạng, tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng. Hôm nay đại chiến chấm dứt. Liên quân giải tán. Tìm ra tân vương tự nhiên trở thành sự tình trọng yếu nhất. Trong bảy nước có bốn nước trở thành quần long vô thủ. Những người có mắt nhìn đều thấy được, khẳng định xảy ra đại loạn!

Nguy cơ xâm phạm của Ma tộc được giải trừ. Lưu manh đoàn trưởng đối mặt cục diện Nam Bắc đại lục bây giờ, vô sỉ mừng thầm, chuẩn bị nhân cơ hội kiếm tiện nghi!

Lúc hoàng hôn, Quang Minh giáo đình tại trung bộ Quang Minh đế quốc, tẩm cung của giáo hoàng, Á SẮt Lâm đã thay đổi trang phục của giáo hoàng, mái tóc dài màu trắng thành thục búi lại đơn giản, mặc váy dài màu trắng. Nàng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh sắc hoàng hôn phía chân trời, thở dài một tiếng bất đắc dĩ.

“Hắc hắc. Giáo hoàng bệ hạ của ta, thế nào lại ngồi một mình trước cửa sổ mà thở dài, rất buồn chán phải không?”

Diệp Phong sắc mị mị ôm mỹ nhân ngư công chúa đang ngượng ngùng trong lòng, thông qua Truyện Tống Trận bên trái xuất hiện trong phòng, vừa vặn nghe tiếng thở dài của giáo hoàng tình phụ, lập tức cười hắc hắc hỏi.

Phía sau Diệp đại sắc lang, Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Đế Na, Phỉ Phỉ bốn vị tuyệt sắc mỹ nhân, cũng đều cười cười nói nói đi ra khỏi Truyện Tống Trận.

“Ai, thiếp còn có thể thở dài vì cái gì. Đều là vì mấy tên gia hỏa luôn không thể bỏ qua cho thiếp!” Á Sắt Lâm giáo hoàng mĩ diễm động nhân, nghe được thanh âm của tiểu tình nhân, trên mặt lộ vẻ vui mừng qay đầu nhìn hắn.

“Hừ, bọn hỗn đản đáng chết. Ngày mai lão tử sẽ khiến cho bọn chúng hoàn toàn biến mất!” Diệp Phong nghe vậy bực bội hừ nhẹ, thấy Á Sắt Lâm nhíu mày muốn nói, lập tức tranh nói trước: “Nàng không cần phải cố kị điều gì, bọn hỗn đản này toàn bộ giao cho ta, cam đoan sẽ không để nàng khó xử!”

“Hi hi, chính thế, chính thế, giáo hoàng tỷ tỷ, bây giờ Quang Minh giáo đình thì tỷ lớn nhất. Tỷ như thế nào lại có vẻ rất sợ những người đó. Đều giao cho Lôi Ân xử lý đi!” Đế Na phong tao mặc một bộ váy ngắn màu lam, cặp đùi đẹp thon dài được tất lưới màu lam bọc lấy, phong tình vạn chủng vặn vẹo phì đồn, đi tới bên cạnh Á Sắt Lâm, ôm nàng cười hi hi.

“Hảo, chàng nhất định phải cẩn thận xử lý, nếu không cái vị trí giáo hoàng này của thiếp e là khó giữ!” Á Sắt Lâm nghe Diệp Phong và Đế Na nói, thở dài một tiếng gật đầu đáp ứng, trong lòng thấy vui mừng khi tiểu tình nhân giúp nàng phân ưu.

“Ha ha ha, yên tâm đi, đối phó bọn hỗn đản đạo mạo ngạn nhiên đó, ta có biện pháp hiệu quả!” Lưu manh đoàn trưởng tự tin ha ha cười to.

Á Sắt lâm thấy tiểu tình nhân tự tin như vậy, cũng theo đó lộ ra nụ cười, trở tay ôm Đế Na, gắt gỏng: “Tiểu tao hóa(lẳng lơ), khi không có ngoại nhân ở đây, gọi ta là tỷ tỷ được rồi, dùng dùng thêm danh xưng giáo hoàng đó để giễu cợt ta, điểm tư tâm nhỏ này của muội, ta còn không biết sao?”

“Hì hì, tốt tốt tốt, tỷ tỷ lẳng lơ của ta, không giễu cợt tỷ, không giễu cợt tỷ!” Đế Na cười duyên trả lời, vũ mĩ hôn trúng đôi môi đỏ mọng mê người của Á Sắt Lâm. Nàng mỗi lần nghĩ đến mĩ diễm thục nữ thường xuyên bị tình nhân cưỡi lên thân dưới rên rỉ phóng đãng, thoáng cái trở thành giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, nhịn không được muốn giễu cợt một phen!

“ A a, Đế Na tỷ tỷ thật là, lại thích là loại sự tình hoang đường này!” Phỉ Phỉ nhìn Á Sắt Lâm hôn Đế Na cũng là nữ triền miên nóng bỏng, nhịn không được cười khẽ.

Diệp Phong nhìn hai vị thục nữ tình phụ xinh đẹp phong tao, quay đầu đưa mắt nhìn pho tượng Quang Minh nữ thần bên phải căn phòng, hắc hắc cười xấu xa, đem mỹ nhân ngư công chúa đang ngượng ngùng đặt lên giường, liếc mắt một cái với Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, nhị nữ lập tức nhu thuận tiến lên giúp hắn cởi bỏ y phục!

“Đừng...” Á Sắt Lâm thấy Diệp Phong cởi y phục trong tẩm cung giáo hoàng, lập tức kinh hoảng tránh khỏi đôi môi của Đế Na, lo lắng đi đến trước Diệp Phong, ngăn cản Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, nhìn Diệp Phong gắt khẽ: “Chúng ta không phải đã nói không được đùa giỡn ở chỗ này sao. Chàng muốn thì chúng ta đi đến một địa phương khác!”

“Hắc hắc, không được, hôm nay bổn đoàn trưởng sẽ tại đây cưỡi lên một mĩ diễm giáo hoàng bên ngoài thành khiết, nội tâm phong tao như nàng!” Diệp Phong nhìn Á Sắt Lâm hắc hắc phôi tiếu, ôm lấy nàng đặt lên giường, háo sắc cởi bỏ y phục, giống như một con ác lang đè lên trên.

“Không. Không muốn. Lôi Ân, nơi này có tượng của nữ thần, chúng ta không thể xích lõa tương kiến làm ra sự tình xúc phạm nữ thần!” Á Sắt Lâm giáo hoàng xinh đẹp, nhìn Diệp đại sắc lang đang ngang ngược bóp nắn cự nhũ trên người nàng, lo lắng năn nỉ tha thứ!

“Hôm nay ta sẽ trước mặt Quang Minh nữ thần, chiếm hữu đồ lẳng lơ như nàng. Đến đây đi, để nàng ta chứng kiến ái tình triền miên của chúng ta... Hắc hắc...” Diệp Phong phôi tiếu nói, không quan tâm lời năn nỉ xin tha của Á Sắt Lâm, phong trụ huyệt đạo của nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác kích thích, hô hào Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Đế Na, Phỉ Phỉ, đến hỗ trợ hắn cùng xâm phạm Á Sắt Lâm.

“Đến đây, các tỷ muội, để chúng ta cùng nhau đùa giỡn giáo hoàng bệ hạ thánh khiết cao quý ... hi hi ... “

Đế Na lôi kéo Phỉ Phỉ thẹn thùng, với Lộ Lộ nhu thuận, Nguyệt Nhi vũ mị, cùng nhau kéo lên giường, lần lượt giúp Diệp Phong giữ chặt tay ngọc, đùi đẹp của Á Sắt Lâm.

Mỹ nhân ngư công chúa Ái Lệ Ti mặc một chiếc áo hoa lệ bằng tơ xanh biếc, mắt thấy tử sắc lang ngang nhiên muốn trước mặt của pho tượng nữ thần, xâm phạm Á Sắt Lâm tỷ tỷ, không nhịn được ngượng ngùng cúi đầu trốn đến một cạnh của chiếc giường lớn, quay đầu không nhìn bọn họ.

“Giỏi lắm, các ngươi mấy người lại liên hợp giúp Lôi Ân khi phụ ta, bình thường ta thật sự yêu quý các ngươi!” Á Sắt Lâm bị phong tỏa khí huyệt, không thể tranh đấu với áp chế của tứ nữ, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể để tiểu sắc lang tùy ý sờ soạng trên thân thể mềm mại của nàng, hai mắt trừng lên nhìn vào tứ nữ gắt gỏng.

“Xin lỗi, Á Sắt Lâm tỷ tỷ, ta chỉ làm theo phân phó của thiếu gia.” Lộ Lộ ôn nhu khéo léo, giữ chặt lấy cành tay phải của Á Sắt Lâm, thấy nàng lộ ra thần sắc bất mãn nhìn mình, không nhịn được xấu hổ cúi đầu cười.

“Được lắm được lắm, đừng miễn cưỡng, chẳng lẽ nàng thành giáo hoàng, ta muốn vui vẻ một chút cũng không được?” Diệp Phong tốc chiếc váy trắng của Á Sắt Lâm lên, vuốt ve đùi đẹp trắng nõn bóng loáng của nàng, trên mặt giả vờ bất mãn, nhíu mày hỏi.

“Thiếp... thiếp có thể đã mắc nợ chàng từ kiếp trước...” Á Sắt Lâm nghe tiểu tình nhân nói, nhìn thần sắc bất mãn của hắn, nhất thời không còn tâm tư phản kháng, hé miệng nhìn hắn gắt khẽ.

“Hắc hắc, thế mới là lão bà tốt của ta. Hôm nay ta nhất định cho nàng thữ nghiệm khoái lạc càng mĩ diệu hơn!”

Diệp Phong thấy gian kế đã đạt, lập tức đắc ý dâm tiếu, nhìn giáo hoàng xinh đẹp thành thục dưới thân, trong lòng sung mãn cảm giác chinh phục, ra hiệu Lộ Lộ tứ nữ đem nàng cởi hết, lộ ra thân thể ma quỷ dụ người phạm tội, bắt lấy đôi đùi đẹp trắng nõn gác lên vai, đưa thương công kích, thoải mái hưởng thụ vị giáo hoàng xinh đẹp này.

Cảnh tượng xuân cung kiều ngâm sống động hiện ra trước mắt, ngay cả Ái Lệ Ti công chúa còn chịu không được, sự khó chịu Lộ Lộ tứ nữ có thể tưởng tượng ra được. Đế Na phong tao cùng Nguyệt Nhi, không để ý đến Ái Lệ Ti đang thẹn thùng, tại chỗ lấy ra cái jj giả hai đầu, đùa giỡn bắt đầu cho các việc giả tạo kia.

Phỉ Phỉ nghĩ đến việc chính mình từng bị Đế Na dùng cái đồ giả đó xâm phạm, lập tức rên khẽ dựa vào ngực của Lộ Lộ. Lộ Lộ ôn nhu thể thiếp, đối với phương thức tầm hoan này của thiếu gia đã sớm quen, không còn thẹn thùng như lúc ban đầu, hai mắt tình ý liên miên nhìn thiếu gia, chờ đợi phân phó hoặc sủng hạnh của hắn.

Cho dù là dạng phụ nữ đầy ham muốn thế nào, đối đầu với tên lưu manh luyện qua dâm công như Diệp Phong, cũng không thể là đối thủ. Á Sắt Lâm có sức chịu đựng cao nhất trong chúng nữ, bị xâm phạm trước mặt thần tượng của Quang Minh nữ thần, không lâu sau đã phóng đãng rên rỉ bại trận năn nỉ xin tha. Đại sắc lang hưởng thụ khoái cảm chinh phục nữ giáo hoàng, trên người nàng ôn tồn sờ nắn một lúc, quay đầu nhìn Ái Lệ Ti công chúa trước giờ vẫn chưa chinh phục, cười hắc hắc tiến đến.

“Nào nào, mọi người đều cao hứng, nàng thế nào lại tránh ở một bên giường, đến, để ta thân thân nàng!” Đại sắc lang xích lõa tiến đến sát mỹ nhân, thâm tình nói, ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn.

Ái Lệ Ti mặc dù không muốn xem hắn và ngũ nữ tầm hoan, nhưng nghe những thanh âm tiêu hồn, luôn không kềm được lén nhìn. Lúc này xuân tâm sớm nhộn nhạo, bị tử sắc lang hôn môi, hưởng thụ cảm giác môi kề môi thoải mái kích thích, nhất thời quên hết mọi thứ nhắm cặp mắt lại, đưa hương thiệt ra tùy ý nhấm nháp!

“Ha, xem ra Đế Na nói để nàng mỗi ngày đều lén xem thật đúng. Tiểu mỹ nhân rốt cuộc chịu không được rồi, hôm nay ta nhất định hoàn toàn chinh phục nàng!” Cầm thú công tước ôm nhân ngư công chúa xinh đẹp trong lòng, ôn nhu hôn môi, trong đầu ý nghĩ cực kì bậy bạ, hai tay bắt đầu không có quy củ nắn bóp bộ ngực bão mãn của nhân ngư công chúa...

## 159. Chương 159: Chư Quốc Chiến Loạn, Mất Mưu, Đẳng Khán Hảo Hí

Quang Minh lịch năm 9721 tháng 11, thú nhân và ải nhân vốn không tham gia thối ma đại chiến, liên minh lại nhắm về cừu địch Dực nhân vương quốc đang quần long vô thủ do quốc vương thảm tử, triển khai mãnh công, bạo phát đại chiến!

Sau nửa tháng, cự nhân vương quốc do quốc vương chết thảm lúc còn thanh niên, vẫn chưa có nhi tử, không có người thừa kế hoàng vị, theo quy củ thì sẽ từ thủ lĩnh của các bộ lạc, chọn lựa ra một vị tân quốc vương có thể phục chúng.

Đáng tiếc, hấp dẫn của hoàng vị quá lớn. Có cơ hội kế thừa hoàng vị, thủ lĩnh các bộ lạc ai cũng không muốn buông tha, vu cáo lẫn nhau là không đủ tư cách, khiến một trường tranh đoạt ngôi vị dẫn đến hỗn chiến bạo phát, cả đất nước trở thành một vùng hỗn loạn.

Cũng mất đi lãnh tụ là tinh linh vương quốc, tình huống cũng tương tự với cự nhân vương quốc. Bởi vì nữ nhi duy nhất của tinh linh nữ vương tuổi quá nhỏ, hơn nữa trời sanh ngu dốt, hoàn toàn không hợp làm nữ vương, khiến cho các thủ lĩnh của nửa số bộ lạc phản đối công chúa ngu dốt này, cùng với thủ lĩnh các bộ lạc trung thành ủng hộ công chúa triển khai kịch liệt nội chiến!

Trong bảy nước, thú nhân, ải nhân tiến công dực nhân, tinh linh cùng cự nhân đều có nội chiến, còn lại hai đại đế quốc của nhân tộc, chỉ có Mạt La đế quốc tình huống ổn định, Quang Minh đế quốc cuộc tranh đấu của ba vị hoàng tử cũng rơi vào trạng thái kịch liệt, lúc nào cũng có thể bạo phát nội chiến!

Nam Bắc đại lục hôm nay, tuyệt dối có thể nói là cực độ hỗn loạn. Diệp Phong đối mặt với cục diện này, cơ hồ sảng khoái đến cười không khép miệng, mỗi ngày phái Tư Lược đoàn thành viên đi thu thập tình huống các nước, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi.

Đối với những kẻ không phục vẫn phản đối Á Sắt Lâm, Diệp Phong đến lúc này vẫn chưa hạ sát thủ, bởi vì hắn phát hiện những kẻ không phục này đã cuốn vào vòng nội đấu của ba vị hoàng tử Quang Minh đế quốc, hơn nữa một vị hoàng tử trong số đó, trong lúc ganh ghét đã nuôi dưỡng một đại âm mưu. Hắn đã chuẩn bị để thỏa sức quấy phá một phen!

Cùng ngày hoang dâm tại giáo hoàng tẩm cung, Ái Lệ Ti công chúa mới biết chuyện đời, bị Diệp đại sắc lang khiêu khích đến dục hỏa phần thân, cam tâm tình nguyện để hắn phá nhân ngư chi thân, đem trinh thao quý giá toàn bộ hiến cho hắn.

Có được sự đồng ý của Ái Lệ Ti, Diệp Phong tự nhiên dùng tất cả những trò hoa dạng đến tận cùng, tham lam hưởng thụ, để Ái Lệ Ti nếm thử tư vị tiêu hồn cùng cao trào mà trước đó chưa từng biết đến, khiến Ái Lệt Ti triệt để minh bạch tại sao Lộ Lộ và chư nữ lại thích để hắn xâm phạm!

Xong việc, Diệp Phong không có đắc ý thư giãn, mà còn cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để tấn công mỹ nữ, khiến Ái Lệ Ti công chúa thẹn thùng xấu hổ, khẽ gắt gỏng với hắn một trận rồi cũng triệt để gật đầu thành tình phụ của hắn!

Liệt Diễm thần phủ không hổ là thần khí, mức độ cứng rắn khiến Mạn Nỗ Ai Nhĩ cùng Lạc Tư và ải nhân công tượng phải mất một phen đại công phu thì mới hòa tan phân giải được thứ kim loại kì lạ này.

Bất quá sau khi thần phủ hòa tan, bọn người Mạn Nỗ Ai Nhĩ giật mình phát hiện, bên trong thần phủ có một viện ngọc màu đỏ to cỡ mắt mèo, sung mãn tỏa ra hỏa nguyên tố mênh mông.

Từ lúc có thần khí tồn tại đến nay, chưa có một ai đem chúng nấu chảy phân giải ra. Bởi vậy viên ngọc đỏ trong Liệt diễm thần phủ, tất cả mọi người trong Tư Lược đoàn đều không gọi được tên chính thức của nó, chỉ có thể khẳng định một điểm, năng lực tăng phúc(tầm) của Liệt diễm thần phủ, khẳng định có liên quan đến hạt châu tràn ngập hỏa nguyên tố này!

Đối với việc đem Liệt diễm thần phủ cải biến thành thần kiếm, Diệp Phong không thể khẳng định có thể bảo trì năng lực của Liệt Diễm sáo trang như trước. Bất quá Mạn Nỗ Ai Nhĩ nắm chắc dưới tình huống không thể bảo trì năng lực, sẽ đem phục hổi lại Liệt diễm thần phủ như cũ. Do đó hắn nhất định muốn thử cải tạo Liệt Diễm thần phủ thần thần kiếm.

Nếu khẳng định hạt châu và khả năng tăng phúc của thần phủ có quan hệ, tự nhiên cũng phải cùng lúc dung nhập vào trong thần kiếm. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Mạn Nỗ Ai Nhĩ cùng Lạc Tư và ải nhân, thanh thần kiếm mới tinh dài đến bốn thước đã thuận lợi được đúc ra. Khiến lưu manh đoàn trưởng cao hứng chính là, khi Mộng Hinh thí nghiệm tại Địa tinh đại lục, đem thần kiếm phối hợp với bốn kiện sáo trang còn lại, vẫn có thể bảo trì thực lực của Liệt Diễm sáo trang như trước. Đấy tuyệt đối là sự kiện khiến người cao hứng, sau cùng họ đã có thể sóng vai tác hiến cùng nhau!

Bất ki chi dạ(đêm phóng túng), tửu điếm lớn nhất Quang Minh đế đô trung bộ, chỉ có một tòa lầu ba tầng, phục vụ hạng nhất, hơn nữa không mắc nên được bọn tửu quỷ tại đế đô rất thích ủng hộ!

Rạng sáng, phía chân trời còn đen tối, trăng sao lu mờ, Quang Minh đế đô nghênh tiếp thời khắc an tĩnh nhất trong một ngày. Đa số cư dân, quan viên đều tiến vào mộng đẹp, chỉ có một ít tửu quỷ sắc lang mê luyến cuộc sống về đêm, làm vẫn ở tại tửu điếm và kỹ viện như trước!

Lầu ba của Bất ki chi dạ, chiếc bàn tại cửa sổ hướng về hoàng cung ở góc phía bắc, Diệp Phong mặc y phục chỉnh tề màu xám, trên môi ngậm Thanh sảng tiêu hồn, đang chú ý quan sát hoàng cùng ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo ý cười xấu xa!

Mỹ nhân ngư công chúa Ái Lệ Ti vừa mới tiến hóa xuất ra hai chân, mặc quý tộc nữ trang hoa lệ xanh biếc, ngồi bên phải Diệp Phong, bị hắn ôm trong lòng, nhìn bố trí của tửu điếm, trên mặt tràn ngập sự tươi tắn và tò mò. Ái Lệ Ti lần đầu đến địa phương như tửu điếm này!

Phía sau hai người, Lộ Lộ mặc một bộ y phục trắng, mắt mang tình ý nhìn bóng lưng của thiếu gia, ngọc thủ trắng nõn xoa bóp bả vai cho thiếu gia.

“Ách... Mùi vị rượu này không tệ, so với Thụy Ân bọn họ nhưỡng chế không kém bao nhiêu!” Linh Ngưu chiến sĩ La Phi, ngồi ở cái bàn bên trái đoàn trưởng đại nhân, ngẩng đầu uống cạn một chén lục quả thuần nhưỡng, liếm mép qua lại trên miệng trâu, gật đầu tán thưởng. Ngồi đối diện gã là tên vong linh vu sư kiêm trường côn chiến sĩ Ba Nhĩ sắc mặt âm trầm.

Bây giờ đã qua thời gian nhiệt náo của tửu điếm, trên lầu thứ ba tiêu phí cao này chỉ còn Diệp Phong cùng vài khách vô danh cùng vài ba nữ(tiếp viên)!

“Thiếu gia, hoàng cung lâu như vậy mà không có động tĩnh, kế hoạch của bọn hỗn đản này có thể đã bị hoãn lại hay không?” Ba Nhĩ nhẹ giọng hướng về thiếu gia ngồi bên cạnh hỏi.

“Sẽ không, kiên nhẫn một chút, bọn hỗn đản kia ganh ghét gây dựng kế hoạch lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Buổi tối hôm nay vở kịch lớn này tuyệt đối xảy ra!” Diệp Phong thở ra một hơi khói, nhẹ giọng mỉm cười tự tin.

“Di? Mỹ nhân thật xinh đẹp!”

Bốn thanh niên mặc trang phục quý tộc, cười cười nói nói đi lên lầu ba, vừa thấy năm người DIệp Phong, hai mắt lập tức dán cứng không thể di động trên người Lộ Lộ và Ái Lệ Ti, lộ ra vẻ mặt sắc mị mị, yết hầu lên xuống nuốt nước bọt ừng ực.

Mấy ả phục vụ nhìn bốn tên quý tộc thanh niên đi lên lầu ba, lập tức trên mặt biến sắc lộ ra thần sắc sợ hãi, khẩn trương tiến lên cung nghênh, trong lòng thầm than cho hai vị mỹ nữ khách nhân, hôm nay sợ rằng khó thoát khoải ma trảo!

Diệp Phong đang chờ xem kịch, hưởng thụ xoa bóp của Lộ Lộ, mắt thấy bốn thanh niên quý tộc đi lên lầu ba, đối với Lộ Lộ và Ái Lệ Ti lộ ra dâm đãng biểu tình, lập tức nhíu mày khó chịu.

“Ê, tên tiểu tử tóc đen đang hút thuốc, Tây Đốn lão đại chúng ta nhìn trúng hai vị mĩ nhân này, ngươi biết điều thì lập tức lăn khỏi tửu điếm. Nếu không sẽ xử cả nhà ngưới!”

Trong bốn gã thanh niên quý tộc, một gã tiểu tử mập lùn tóc xanh nhìn bỉ ổi, đi tới gần trước cái bàn của Diệp Phong, hai mắt nhìn chằm chằm Lộ Lộ vào Ái Lệ Ti cười mang ngược nhắc nhở Diệp Phong, hơn nữa chỉ về tên thanh niên tóc vàng anh tuấn cao lớn phía sau.

“A? Sao cả nhà của ta? Ngươi nói Tây Đốn gì đó có quyền lực rất lớn à?” Diệp Phong nhìn tên mập bỉ ổi này trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Không lập tức động thủ, rất hứng thú nên hiếu kì hỏi.

“Cái gì?! Ngươi tại Quang Minh đế đô không ngờ lại không nhận ra Tây Đốn lão đại chúng ta? Tiểu tử ngươi mẹ nó là từ bên ngoài tới à? Tây Đốn lão đại của chúng ta là nhi tử độc nhất của Khắc Lôi - Khố Nại tể tướng. Mau cút đi cho ta, nếu không đừng trách lão tử không khách khí!” Tên mập bỉ ổi nghe Diệp Phong nói xong, vừa cưới lớn vừa mắng mỏ, tâm trạng vì mục tiêu là người ngoài đến càng thêm cao hứng.

“Hắc hắc, nguyên lai là nhi tử của tể tướng, khó trách người hầu lại càn rỡ như vậy. Bọn nhỏ này so với thận phận lúc trước của lão tử tương đối tiếp cận rồi!”

Đế đô của mỗi quốc gia, đều có bọn quý tộc bại hoại ỷ vào gia thế để khi nam phách nữ. Lôi Ân lúc còn sống chính là loại người đó, Diệp Phong tự nhiên hiểu rất rõ, nghe xong lới nói của tên mập hèn mọn, nghĩ đến lúc trước hắn chiếm cứ thân thể của Lôi Ân, lần đầu tiên thấy tình cảnh cư dân cả đế đô giật mình sợ hãi, không kềm được lộ ra thần sắc buồn cười.

“Mẹ nó. Thân phận Tây Đốn lão đại chúng ta tương đối giống với ngươi? Ngươi con mẹ nó có phải là sợ đến ngốc rồi không? Để lại mỹ nhân rồi nhanh lăn đi, cẩn thận lão tử chém tên không biết tốt xấu nhà ngươi!” Tên mập bỉ ổi không nhịn được chỉ vào Diệp Phong mắng to.

“Giữ con mẹ bọn ngươi con cháu nhà rùa, dám có chủ ý với nữ nhân của lão tử, bọn đầu heo không biết sống chết!”

Đã biết thân phận của đối phương, lại nghe tiếng mắng của tên mập bỉ ổi, Diệp Phong lập tức lộ rõ tướng lưu manh. Trong nháy mắt xuất hiện trước mắt tên mập, thưởng cho gã một cái tát tóe lửa, đánh cho gã nằm dài trên mặt đất, hàm răng vàng khè bên phải cơ hồ toàn bộ văng ra. Bộ mặt to sưng phù lên như đầu heo!

“Mẹ nó, ngươi ngang nhiên dám đánh huynh đệ của ta, đồ rác rưởi không biết sống chết, lão tử đập chết ngươi!”

Tên thanh niên tóc vàng được gọi là Tây Đốn, thấy tên tiểu tử tóc đen đột nhiên đứng dậy đánh ngã tên mập thì lập tức tức giận, hô hào hai tên khác, nhấc chiếc ghế lên đánh về hướng Diệp Phong.

Vài ả phục vụ thấy Tây Đốn xú danh vang khắp đế đô lại muốn cường thưởng dân nữ, bị dọa cho chạy khỏi lầu ba, muốn đi tìm lão bản.

“Rác rưởi không có óc, muốn chạm tới thiếu gia của chúng ta, trước hết qua cửa của lão tử đã!!”

Ba Nhĩ mắt mang sát khí nhìn ba tên thanh niên đang lao về phía thiếu gia, khinh thường cười lạnh một tiếng, cùng La Phi đồng thời đứng dậy lao ra, tay đấm chân đá, chỉ mấy chiêu đã đành gãy hai chân của hai tên thanh niên bên cạnh Tây Đốn.

“Này, này, các ngươi là một bọn à?” Thành niên tóc vàng Tây Đốn, mắt thấy thanh niên tóc xanh và ngưu nhân ở cách vách bàn đột nhiên làm khó dễ, đồng bạn chỉ mấy chiêu đã bị đánh gục, lập tức giật mình lui lại sau, không nghĩ đến tanh niên cùng linh ngưu ở cách một vách bàn là một bọn với hắc mao tiểu tử.

“Chặt đứt hai chân rồi kéo tới đây!” Diệp Phong lại ngồi trên ghế, nhàn nhạt phân phó cho Ba Nhĩ và La Phi.

“Đừng, các ngươi đừng tới, ta cảnh cáo các ngươi, phụ thân ta là tể tướng của Quang Minh đế quốc, các ngươi dám chạm đến ta, tuyệt đối sẽ không rời khỏi được đế đô!” Ba Nhĩ và La Phi nghe phân phó của đoàn trưởng đại nhân, lập tức đi về phía Tây Đốn, dọa cho Tây Đốn phải khẩn trương nhắc nhở.

“Đi con mẹ ngươi, đừng nói là nhi tử của một tể tướng nho nhỏ, cả hoàng tử thiếu gia chúng ta cũng từng giết, ngươi con mẹ nó nghĩ mình là thứ gì!?” Ba Nhĩ nhanh chóng nhún người một cái vọt tới trước người Tây Đốn, nhấc chân đá cho gã lộn nhào, khinh thường mắng to.

“Đoàn trưởng, còn ba tên tiểu tử này xử lý thế nào?” Ba tên người hầu của Tây Đốn, đang bò lết tới cầu thang xuống, La Phi thấy thế lập tức hỏi Diệp Phong.

“Giết!” Diệp Phong lục quả thuần nhưỡng cho Lộ Lộ đưa đến miệng, lạnh lùng trả lời. La Phi nghe vậy không nói thêm một câu, mhằm về phía tên mập bỉ ổi và ba tên thanh niên bại hoại, trong tiếng cầu xin tha thứ của chúng, vặn gãy cổ bọn chúng!

Tấy Đốn - Khố Nại, tiểu tử này dựa vào phụ thân là tể tướng, từ nhỏ đến lớn đã quen hoành hành tại Quang Minh đế đô, sự tình khi nam phách nữ làm không ít, đến nay cũng đã gặp được người dám đánh gã, hôm nay gặp những người này, không chỉ dám đánh gã, mà còn giết ba tên đồng đảng của gã, lập tức dọa tiểu tử này sợ đến trợn tròn mắt, liên tục lăn bò muốn trốn. Kết quả lại bị Ba Nhĩ đá gãy hai chân, chộp lấy như con gà con mang tới trước mặt Diệp Phong.

“Thế nào, công tử của tể tướng đại nhân, còn có ý định động đến các nàng nữa không?” Diệp Phong châm đầu điếu thuốc nóng bỏng vào bộ mặt tuấn tú của Tây Đốn, chỉ chỉ Lộ Lộ và Ái Lệ Ti, trừng mắt cười lạnh hỏi Tây Đốn.

“Không dám, không dám nữa, đại nhân, ngài đừng đùa ta nữa, ta không dám nữa ...” Tây Đốn quỵ trên mặt đất, khẩn trương cầu xin tha thứ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lộ Lộ và Ái Lệ Ti.

“Hắc hắc, thật sự là một tên phế vật tiêu chuẩn. Nhi tử của tể tướng? Ân, lưu giữ hắn cũng khả dĩ có thể lợi dụng!” Diệp Phong nhìn bộ dạng quỳ trên đất cầu xin tha thứ của Tây Đốn, trong đầu suy nghĩ bậy bạ, vừa định mở miệng nói, tại hường hoàng cung lại tuyền ra trận trận tiếng hô chém giết!

## 160. Chương 160: Vô Tình Hoàng Tử, Âm Hiểm Chủ Giáo, Giảo Hoạt Lưu Manh

Bầu trời hừng đông đang yên tĩnh, thì đột nhiên vang lên tiếng hảm sát. Tại Quang Minh đế đô, cư dân, quý tộc, quan viên, tất cả đều đang ngủ bừng tỉnh dậy. Đa số không hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì, đều ra đó quan sát. Còn các quý tộc cùng quan viên sớm đã rõ chuyện gì, thì trong lòng cười thầm!

Dưới màn đêm, tại trung tâm đế đô, trong hoàng cung xảy ra một kịch biến. Một lượng lớn kỵ sĩ và kiếm sĩ đang la hét xung phong tới, để tìm kiếm mục tiêu hành động của bọn chúng. Những tên vệ binh muốn ngăn chặn bọn chúng, tất cả đều bị giết một cách vô tình. Thấy vậy, những tên thị tùng và cung nữ bị dọa đến phát khiếp, cực độ kinh hoảng!!

“Ha ha ha, Ba Bỉ chủ giáo, lần này nhờ có kế hoạch của ngài đó. Chỉ cần kế hoạch thành công, ta nhất định giúp ngài cướp lấy cái ghế của Giáo Hoàng. Đến lúc đó ngài và ta hai người cùng liên thủ, các tộc sẽ đều là vật trong tay của chúng ta!”

Nhị hoàng tử của Quang Minh đế quốc với mái tóc màu vàng, anh tuấn dễ nhìn, Khắc Lôi – Đế Mạc Tây, vận một bộ y phục màu đen, cưỡi thất giai Băng Sương hùng ưng bay trên không trung. Y nhìn phía dưới tình hình của hoàng cung, rất hưng phấn, cười to ha ha không ngừng!

“A a, với tình thế hiện ta, kế hoạch xem như đã thành công rồi. Ta bây giờ đã có thể chờ hoàng tử điện hạ giúp ta bao vậy giáo đình, bắt sống ả tiện hóa Á Sắt Lâm kia!” Ba Bỉ - Khố Nhĩ một thân trang phục màu trắng, cưỡi bát giai ma sủng Bạch Vũ độc giác thú, bay phía bên phải của Khắc Lôi, cũng hưng phấn mà cười to đáp lại.

Ba Bỉ - Khố Nhĩ, bát giai Quang Minh kiếm sĩ, người cao lêu nghêu, mái tóc màu nâu, mắt xanh. Vẻ bề ngoài của gã làm cho người khác phải sợ. Gã là một trong những chủ giáo, chấp chưởng Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn của giáo đình!

Trước khi Á Sắt Lâm chưa trở thành Quang Minh giáo hoàng, Ba Bỉ là một trong những nhân tuyển cho chức giáo hoàng. Đối với việc Ôn Tư giáo hoàng truyền chức giáo hoàng lại cho Á Sắt Lâm, gã cảm thấy không vui, rất bất mãn, không phục dưới trướng của Á Sắt Lâm. Hơn nữa gã để để ý Á Sắt Lâm thành thục mĩ lệ này đã hai mươi năm rồi!

“Không cần hỏi, chỉ cần diệt xong Kha Đức và Nặc Luân ,ta sẽ lập tức dẫn đệ tứ quân đoàn đang trong thành giúp Ba Bỉ chủ giáo đoạt ngôi, hưởng thụ tư vị giáo hoàng mĩ lệ đó, ha ha..” Khắc Lôi nhìn Ba Bỉ rồi cười dâm.

“Hừ, cái lão xử nữ kia tự cho mình là thánh khiết, cho tới bây giờ không để ta trong mắt. Sau khi thành công, ta nhất định sẽ cho ả biết sự lợi hại của ta, sẽ cưỡi ả đến phải kêu khóc cầu xin tha, hừ hừ.. “ Ba Bỉ chủ giáo nghĩ tới giáo hoàng Á Sắt Lâm mĩ lễ thánh khiết, mà cười dâm ác tâm.

Hai tên đầy dã tâm và hóa sắc, một muốn làm giáo hoàng, một muốn là quốc vương, giống như những con sói nặc mùi, thường xuyên bí mật luôn tới chốn phong nguyệt. Giờ phú này đại biến ở hoàng cung, là kịch bản kỹ lưỡng của hai tên này.

Khắc Lôi hoàng tử chấp chưởng Lam điêu kỵ sĩ đoàn của Quang Minh đế quốc, có được đệ tam và đệ tứ quân đoàn, cùng với sự ủng hộ của một lượng lớn quan viên và quý tộc. Thực lực của nhị hoàng tử là mạnh nhất, thêm vào trước đó y đã thu phục đoàn trưởng của Hoàng Gia kỵ sĩ đoàn, cộng thêm Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn của Ba Bỉ chủ giáo, lần đoạt vị này có phần nắm chắc thành công!

Tại một tửu quán mở trong đêm, lão bản mập mạp đang nhanh chóng lên lầu, thấy trên mặt đất là xác của ba tên thiếu gia quý tộc, còn Tây Đốn, nhi tử độc nhất của tể tướng, đang quỳ trên mặt đất mà xin tha. Lão nhất thời bị dọa đến nỗi phải té xuống đất, sợ hãi nhìn năm người Diệp Phong. Trong lòng thầm than nguy. Ba vị thiếu gia quý tộc chết ở đây, lão nhất định sẽ gặp phiền phức lớn đây!

Tây Đốn đang khần trưởng quỳ ở trên đất mà cầu xin tha thứ, sợ Diệp Phong sẽ giết hắn luôn. Trong đầu hắn đồng thời cũng không hiểu rõ, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, vì sao lại có tiếng hảm sát.

“Ngươi đứng lên, đứng đàng hoàng cho ta!” Diệp Phong nghe tiếng hảm sát, nhìn về phía hoàng cung, rồi chỉ tên Tây Đốn đang quỳ, mà nói, sau đó quay về phía lão bản của tửu quán, ra lệnh: “Sự tình ở đây, không được tiếc lộ ra ngoài. Chỉ cần ngươi không lắm sự, ta cam đoan rằng không ai tìm ngươi để gây phiền toái, nếu không ngươi sẽ nhận được hậu quả!” Vừa nói, tên gia hỏa tập trung ở cái bàn phía bên trái, tay phóng một đạo chánh khí, khiến cho nó bị vỡ vụn cả.

“Vâng.. vâng vâng….. Ta tuyệt đối sẽ không lắm lời…..” Lão bản mập mạp mắt thấy Diệp Phong chỉ phấc tay một cái đã là nát vụn cái bàn, bị dọa đến phải chảy nước mắt ra, liên tục gật đầu, rồi nhanh chóng rút xuống. Lão không muốn thân hình mập mạp này giống như tình cảnh của cái bàn!

Tây Đốn nhìn thấy rõ thực lực của Diệp Phong, âm thầm tặc lưỡi, chỉ còn cách nghe lời đứng dậy, một bộ dạng thành thật không có ý gì muốn làm Diệp Phong bất mãn. Lộ Lộ và Ái Lệ Ti nhìn toàn thân của hắn run rẩy, tất cả đều không nhịn được mỉm cười khẽ, tư thế thật ưu mĩ, thật mê người!

“Ba Nhĩ, ngươi đi báo cho bọn Khải Đặc chuẩn bị y theo kế hoạch thực hiện!” Diệp Phong nhìn hai vị giai nhân, cùng với thái độ khẩn trương của Tây Đốn, quay đầu phân phó Ba Nhĩ rời đi, để thông báo cho bọn Khải Đặc, chấp hành kế hoạch mà hắn đã an bài từ sớm

“Lôi Ân, dựa theo kế hoạch của những người đó, nếu bọn họ thành công, rồi theo kế hoạch của chàng, sợ rằng nhân loại đế quốc này không còn người kế thừa nữa đó?” Ái Lệ Ti công chúa đang nép vào trong lòng của Diệp Phong, liếc Tây Đốn một cái, rồi nhẹ giọng hỏi Diệp Phong.

“Ân, nếu kế hoạch của ta thành công, Đế Mạc Tây hoàng thất chính thức sẽ tuyệt hậu. Nhưng mà La Kiệt – Mạc Đế Tây còn có một nữ nhi, nếu cả ba nhi tử của lão đều chết, không phải cơ hội lại ở trên mình của nữ nhi lão sao!” Diệp Phong ôm mỹ nhân ngư công chúa, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng, suy nghĩ không ngừng. Hai mắt chợt lộ tia giảo hoạt, cười xấu xa:” Ta đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch rất tốt đây!”

“A? Kế hoạch gì vậy?” Ái Lệ Ti công chúa nghe vậy tò mò nhìn Diệp Phong. Hai người nói với nhau bằng âm thanh rất nhỏ, không chỉ tên Tây Đốn không nghe được, mà ngay cả Lộ Lộ và La Phi cũng chẳng nghe bọn họ nói cái gì. Nhưng mà Diệp Phong mỉm cười xấu xa, Lộ Lộ ba người đều nghe cả.

“Hắc hắc, là như thế này…...” Diệp Phong cười cười rồi bảo Lộ Lộ và La Phi tiến sát lại, nhỏ giọng đem kế hoạch mới nghĩ nói ra. Tây Đốn vì không muốn làm Diệp Phong tức giận, tự động tự giác lui về phía sau vài bước. Bởi vì hắn sợ nghe được chuyện của bọn họ mà sẽ bị giết đi!

“Trời đất, thiếp thật sự không thể nghĩ rằng, chàng lại xấu xa đến như vậy?” Ái Lệ Ti công chúa nghe kế hoạch của Diệp Phong xong, khóc cười không được chỉ có cách lắc đầu nhìn hắn.

“Kế hoạch của đoàn trưởng đại nhân thật thà thâm thúy. Nếu thành công, hắc hắc.. “ La Phi bội phục nhìn Diệp Phong mà cười. Lộ Lộ ôn nhu nhìn thiếu gia với toàn bộ sự sùng bái!

Trong khi Khắc Lôi và Ba Bỉ - Mạc Hắc cùng nhau tiến hành kế hoạch, thì đại hoàng tử Kha Đức và tam hoàng tử Nặc Luân đều không có phòng bị nào, không kịp trở tay, rồi bị bắt sống, sau đó được giải tới đại điện của hoàng cung.

“Ha ha ha, Kha Đức, Nặc Luân, các ngươi đều không nghĩ sẽ bị ta bất ngờ tập kích hả….. ha ha ha….. “ Trong đại điện, Khắc Lôi hoàng tử đang tràn đầy cảm giác ngồi trên vương tọa, nhìn xuống phía dưới ca ca và đệ đệ đang quỳ gối ở đấy, mà đắc ý cười to không ngớt!

“Hừ, ngươi có thể làm ra những việc này mà không để ý tình thân, ta thật sự không thể nghĩ suốt được!” Tam hoàng tử Nặc Luân nhìn Khắc Lôi với ánh mắt khinh thường, rồi cười lạnh. Từ lúc y bị giải tới đại điện, thấy được Khắc Lôi, thì đã biết y sẽ phải chết. Trong lòng dù có bi ai, nhưng cũng không để lộ ra sự yếu thế trước mặt nhị ca!

“Khắc.. Khắc Lôi, đệ muốn ngôi vị hoàng đế huynh có thể nhường cho, đừng có giết huynh, thả huynh ra. Huynh là đại ca của đệ đó!” So với ngạnh khí của tam hoàng tử, đại hoàng tử Kha Đức nhu nhược liên tục cần xin Khắc Lôi tha mạng. Vị kế thừa ngôi hoàng đế này từ nhỏ đã là một tên vô năng nhu nhược, nếu không có người ủng hộ thì không thể cạnh tranh với Khắc Lôi và Nặc Luân.

“Đại ca, ngươi đều này không thể làm hoàng đế, bởi vì ngươi quá nhu nhược. Muốn thành đại sự, phải không giảo hoạt, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ để ngươi đi. Nhưng mà trời đã tối rồi!” Khắc Lôi đang ở trên cao nhìn ca ca và đệ đệ ở phía dưới, cười lạnh không một chút lưu tình, rồi ra lệnh cho bọn kiếm sĩ, “Giết!”

“Không, đừng giết ta. Khắc Lôi, cầu xin đệ đừng giết ta. Ta là ca ca của đệ mà…..”

“Đại ca, huynh đừng tốn thời gian. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta đâu!”

Bọn kiếm sĩ nghe lệnh liền lôi hai vị hoàng tử ra ngoài. Đại hoàng tử Kha Đức lo lắng liền liên tục van cầu Khắc Lôi. Nhưng Khắc Lôi hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của hắn. Tam hoàng tử trong lòng bi ai, miệng với hừ lạnh với ngạnh khí không đổi.

“Vị nhị hoàng tử này thật sự là thâm độc. Sau này ta phải cẩn trọng đề phòng hắn….. “ Đứng ở bên cạnh vương tọa, Ba Bỉ chủ giáo nhìn tình cảnh bi ai, thủ túc tương tàn, trong lòng không khỏi cảm thán, rất là kinh hãi, suy nghĩ xong, liền nói: “Hoàng tử điện hạ, ngài hình như cũng nên giết Phỉ Nhĩ công chúa và đám phi tần đi. Loại việc này nhất định phải trừ hết mối họa!”

“Ừ.. Ta biết. Ba Bỉ chủ giáo yên tâm. Vì ngôi vị hoàng đế, ta tuyệt đối sẽ không có nương tay với ai!”

Đại hoàng tử và nhị hoàng tử là cùng cha khác mẹ với Khắc Lôi, nhưng còn Phỉ Nhã công chúa xấu xí thì là muội muội cùng mẹ với gã. Bởi vậy khi Ba Bỉ nhắc tới Phỉ Nhã, thì gã hơi chần chừ một chút, nhưng cũng quyết định sẽ để cho Phỉ Nhã không có thống khổ lặng lẽ rời khỏi nhân thế.

“A a, ‘Khắc Lôi bệ hạ’, quả nhiên anh minh thần võ. Hiện giờ đã giải quyết xong đại hoàng tử và tam hoàng tử, chúng ta cũng nên tiến hành giải quyết sự tình của giáo đình rồi chứ?” Ba Bỉ chủ giáo mừng rỡ mỉm cười nhìn Khắc Lôi

“Đương nhiên, Ba Bỉ giáo hoàng tương lai của ta, chúng ta giờ đến giáo đình!”

Khắc Lôi hoàng tử rất thích Ba Bỉ chủ giáo gọi là ‘Khắc Lôi bệ hạ’, liền cao hứng đáp lại, cùng Ba Bỉ chủ giáo rời khỏi đại điện, bàn bạc một lúc, rồi dẫn một nửa thành viên của lam điêu kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn của Ba Bỉ nhanh chóng ly khai khỏi hoàng cung chạy ra ngoài thành, chuẩn bị hội họp với đệ tứ quân đoàn ở phía đông, cùng nhau tiến đế Quang Minh giáo đình cách về phía nam không xa.

Cư dân, quan viên, quý tộc ở đê đô chẳng biết hư thực thế nào, thấy hoàng tử điện hạ và Ba Bỉ chủ giáo dẫn đầu đại quân đằng đằng sát khí xông về phía đông ngoài thành. Cửa của hoàng cung bị đóng lại, chỉ có tiếng hảm sát vang ra, tất cả đều lộ ra thần sắc nghi nghi hoặc hoặc. Đặc biệt là số quan viên và quý tộc thuộc vây cánh của đại hoàng tử và tam hoàng tử, cảm giác có chuyện không ổn, nhưng lại không có quyền để tiến vào hoàng cung, chỉ còn biết lo lắng không ngừng!

“Hắc hắc, xem ra kế hoạch của Khắc Lôi và Ba Bỉ đã thành công rồi. Đã đến lúc lão tử phải xuất mã!” Đang đứng ở lan cang của tửu lầu, Diệp Phong miệng nhả khói nhìn đại quân chạy ra khỏi thành, lộ nụ cười tham lam thâm hiểm!

## 161. Chương 161: Chủ Giáo Hoàng Tử Vi Giáo Đình, Tiêu Sái Lưu Manh Đạp Long Hiện

Trung bộ của Quang Minh đế quốc là một dãy bình nguyên phì nhiêu. Phía nam đế đô là Quang Minh giáo đình, tại đó cảnh sắc đẹp hơn, thông khắp bốn phương tám hướng.

Quang Minh giáo đình tuy rất rộng, nhưng vẫn không đủ để chứa tất cả bộ đội hộ giáo. Bởi vậy ngày thường ngoại trừ Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn phân tán ở các thành trấn quanh giáo đình, các bộ đội còn lại đều không có ở đây.

Dưới màn đêm, Khắc Lôi và Ba Bỉ đái lĩnh đội ngũ tiến đến phía đông hội hợp với đệ tứ quân đoàn, rồi phân tán ra tạo thành trận thế bao vây, nhanh chóng chạy đến bên ngoài Quang Minh giáo đình. Bọn họ kiểm tra quanh mình không có phát hiện ra nguy hiểm gì, lập tức không còn úy kỵ gì, cưỡi ma sủng phóng về phía trước cửa chánh của giáo đình.

“Khắc Lôi hoàng tử, Ba Bỉ chủ giáo, các ngài bao vây giáo đình có chủ ý gì?”

Từ khi Quang Minh giáo đình được thần thánh sáng lập cho tới nay, vẫn không có phát sinh biến cố nào, bởi vậy hoàn toàn không cơ quan để phòng ngự, bên ngoài chỉ có tạo một bức tường đá trắng uy nghiêm. Cái bức tường này thoạt nhìn rất đẹp, nhưng nếu có đại quân xông vào, thì không có trở ngại ngăn cản nào.

Hiện giờ Khắc Lôi và Ba Bỉ đái lĩnh đại quân bao vây giáo đình, những hộ vệ giáo không biết gì, lập tức hướng giáo hoàng bệ hạ bẩm báo tình hình. Giáo hoàng Á Sắt Lâm sáng suốt đã biết rõ trong lòng, nghe vậy lập tức nổi giận, đi tới phía trên tường, nhìn Khắc Lôi và Ba Bỉ trên không trung, nhíu mày chất vấn!

Làm gì? Hắc hắc, lão tử là muốn kiền chết ngươi….. Ba Bỉ chủ giáo nghe Á Sắt Lâm nói xong, trong lòng cười thầm, cúi đầu nhìn nàng đang vừa nổi giận vừa bi phẫn: “Á Sắt Lâm, ta đã tìm được chứng cớ, trước khi Ôn Tư giáo hoàng chết, ngươi đã uy hiếp ngài truyền ngôi lại cho ngươi. Lập tức nhận lấy cái chết đi!”

“Ba Bỉ chủ giáo, ngươi thật là quá vô sỉ. Cái chứng cứ đó đâu, đưa ra cho mọi người xem nào!” Á Sắt Lâm nghe vậy, biết là đã đoán đúng, nhìn Ba Bỉ chủ giáo khinh thường hừ lạnh!

“Hừ, Á Sắt Lâm, người đừng càn rỡ nữa, ta còn không biết ngươi muốn hủy diệt chứng cứ sao!” Ba Bỉ chủ giáo chủ ý muốn làm cho Á Sắt Lâm nổi giận, lập tức nói to cho các giáo đồ phía trên tường: “Mọi người vạn lần đừng nghe lời của ả nữ nhân tà ác này. Ôn Tư giáo hoàng sở dĩ truyền ngôi cho ả, đều là bị ả uy hiếp. Chỉ cần các ngươi đứng qua một bên, để ta đánh gục ả, chứng cứ sẽ được lập tức rõ ràng!”

Âm thanh của Ba Bỉ không nhỏ, thậm chí phía trong tường thành, gần như tất cả giáo đồ đều nghe được, đều lộ thần sắc mơ hồ, không biết là nên tin lời của Ba Bỉ chủ giáo, hay là tin vào vị giáo hoàng mới vừa đăng vị.

“Ba Bỉ chủ giáo, chỉ dựa vào lời nói phiến diện của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không thể hoài nghi giáo hoàng. Còn nữa, giáo đình thần thánh không cho phép ngươi đến, lập tức lệnh cho bộ đội của ngươi triệt ly khỏi giáo đình. Nếu không, lấy quyền thẩm phán, sẽ phán ngươi vào tử tội. Khắc Lôi hoàng tử, hy vọng ngài tự trong, không nên can thiệp vào sự tình của giáo đình!”

Lão thẩm phán Khang Kì – Lao Tư cương chánh thiết trực, đi tới gần tường, nhìn Ba Bỉ và Khắc Lôi trên không, trầm giọng quát nhẹ, không để ý thể diện của hai người bọn họ. Tính tình của lão này là như thế, bất luận kẻ nào xúc phạm đến pháp quy của giáo đình, lão đều bất kể là ai, cả giáo hoàng cũng không ngoại lệ!

Khang Kì có thanh vọng rất cao tại giáo đình. Khi chúng giáo đồ nghe lão nói xong, lập tức bỏ đi ý niệm không tin giáo hoàng bệ hạ trong đầu, chỉ còn đám thành viên Quang Minh kiếm sĩ đoàn của Ba Bỉ, vẫn cứ kiên trì cho chủ giáo đại nhân là đúng!

“Đáng hận, lão quỷ Khang Kì này lại có thể làm loạn được!” Ba Bỉ nhìn Khang Kì trên tường thành, trong lòng thống hận, nghiến răng nghiến lợi. Khắc Lôi hoàng tử thấy vậy không nhịn được liền nói: “Ba Bỉ chủ giáo, giáo đình chỉ có mấy ngàn người, không cần phải theo đôi co với bọn chúng. Chúng ta cứ trực tiếp đánh thẳng vào!”

“Tốt, nghe theo hoàng tử điện hạ vậy. Chúng ta trực tiếp xông vào!” Ba Bỉ chủ giáo gật đầu đồng ý, vừa muốn hạ lệnh cường công giáo đình, thì một tràn long ngâm bá đạo đột nhiên vang lên. Song đầu cự long Thánh Ma, đang chở lưu manh đoàn trưởng, cũng như tên Tiểu Hắc, từ phía đông bay tới.

Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ? Hắn sao đột nhiên lại đến đây? Ba Bỉ và Khắc Lôi nhìn Diệp Phong trên lưng của Thánh Ma ở phía đông, lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười gian: “Nếu nhân cơ hội này lấy Quang Minh sáo trang, chúng ta có cơ hội cường đại thêm!”

“Hắc hắc, Ba Bỉ chủ giáo đại nhân thật là tri kỷ của ta!” Khắc Lôi hoàng tử thấy Ba Bỉ cùng đồng thanh nói ra tâm tư, lập tức nhẹ giọng cười cao hứng. Ba Bỉ cũng thập phần cao hứng!

Ngoài trừ Á Sắt Lâm giáo hoàng biết tiểu tình nhân sẽ đến, bọn thành viên giáo đình Khang Kì nhìn Diệp Phong ở phía đông đều lộ ra thần sắc tò mò, không nghĩ là đã trễ thế này hắn lại đến đây!

“A, lại có người dám bao vậy giáo đình thần thánh à. Thật là không để thánh điện kiếm khách ta trong mắt!”

Thánh Ma bay đến gần phía trên bọn người Á Sắt Lâm. Diệp Phong tiêu sái nhảy xuống, rồi điểm cây Thanh sảng tiêu hồn, chỉnh sửa lại trang phục, và ngẩng đầu nhìn Khắc Lôi cùng Ba Bĩ trong đám lam điêu kỵ sĩ, cười rộ không ngừng.

“Lôi Ân, đừng tưởng rằng có sự che chở của Á Sắt Lâm tà ác đồ đệ kia, ngươi có thể ngang nhiên độc chiếm ba Quang Minh sáo kiện của Ôn Tư giáo hoàng. Hôm nay bổn chủ giáo sẽ thay mặt Ôn Tư giáo hoàng, diệt trừ Á Sắt Lâm, rồi sẽ đòi ngươi trả lại ba sáo kiện!” Ba Bỉ chủ giáo chỉ vào Diệp Phong mà dùng lời giảo hoạt!

“Ba Bỉ, tất cả mọi người đều minh bạch, đâu cần phải lòng vòng làm gì. Ngươi cứ trực tiếp nói thẳng, muốn làm giáo hoàng, lấy Quang Minh sáo trang. Như vậy thoải mái hơn là phải lấy lý do là vì Ôn Tư giáo hoàng làm gì!” Diệp Phong nghiêng đầu nhìn Ba Bỉ chủ giáo, nhả ra ngụm khói, rồi nhàn nhạt cười.

“Hừ, Ba Bỉ ta là người quang minh lỗi lạc. Ngươi nói như vậy căn bản là vu không. Kiếm sĩ, vì Ôn Tư giáo hoàng, tiêu diệt Á Sắt Lâm tà ác, thu lại chí bảo của Ôn Tư giáo hoàng, lên!” Ba Bỉ vẫn vô sỉ chỉ vào Diệp Phong mà mắng, phất tay hạ lệnh cho binh tướng của Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn triển khai tấn công giáo đình!

Khắc Lôi hoàng tử thấy thế lập tức phân phó xạ thủ của đệ tứ quân đoàn, phối hợp với Lam điêu kỵ sĩ truy kích Diệp Phong. Bộ đội còn lại thì tấn công mãnh liệt giáo đình!

“ Ha ha ha, thật là nhiều lời, rốt cuộc cũng đã động thủ rồi!” Diệp Phong nhìn Ba Bỉ và Khắc Lôi đang ở trong không trung, trong lòng đắc ý cười thầm. Vì để cho danh chánh ngôn thuận xử lý bọn chúng, tên gia hỏa này trước tiên là chờ bọn chúng động thủ, tấn công giáo đình.

“Mọi người, đừng kinh hoảng, bảo vệ tường thành, viện binh sắp tới rồi!” Giáo đình bên trong chỉ có mấy ngàn người, đối mặt với ha quân đoàn cùng lúc tấn công, lập tức khẩn trương, luống cuống tay chân. Á Sắt Lâm thấy tình huống này, vội mở miệng nhắc nhở.

“Viện binh? Chúng ta còn có thể có viện binh sao?” Chúng giao đồ xung quanh nghe được tiếng quát của Á Sắt Lâm, tất cả đều có chút không tin vào nàng. Thẩm phán Khang Kì thấy thế, nổi giận: “Các ngươi không nghe giáo hoàng bệ hạ nói ư? Kiên cường lên. Giáo hoàng bệ hạ nói có viện binh, nhất định sẽ có!”

Thẩm phán đại nhân vừa dứt lời, thành viên giáo đình xung quanh tỉnh ngộ, không dám nghi ngờ giáo hoàng một lần nữa, vì sợ bị thẩm pháp đại nhân nghiêm nghị định tội!

“Khang Kì, ngươi tự nhiên luôn bảo vệ cho Á Sắt Lâm tà ác này. Ta nghĩ ngươi nhất định là đồng đảng của ả!” Ba Bỉ chủ giáo nhìn thẩm phán Khang Kì trầm giọng quát to, “Binh tướng, vì Ôn Tư giáo hoàng, vì giáo đình thần thánh, lập tức diệt trừ hai tên bại hoại Á Sắt Lâm và Khang Kỳ này!”

“Ta khinh, nguyên lai lại có người vô sỉ như thế!?” Diệp Phong hai mắt ngưng thị nhìn lam điêu kỵ sĩ và một lượng lớn xạ thủ, nghe hảm thanh của Ba Bỉ, rồi lắc đầu thở dài ‘bội phục’!

“Oanh oanh oanh….. oanh oanh oanh….. “

Những tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất đột nhiên vang lên. Dựa theo kế hoạch của Diệp Phong, hỏa pháo bội đội của Tư Lược đoàn, cách năm dặm về phía đông, triển khai oanh tạc mãnh liệt vào Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn và Quang Minh đệ tứ quân đoàn.

“Địa tinh hỏa pháo!? Bộ đội của Lôi Ân đã tới? Sao lại có thể như thế? Tình hình các vùng phụ cận chúng ta đều điều tra. Bọn chúng như thế nào lại đột nhiên xuất hiện?”

Ba Bỉ chủ giáo, Khắc Lôi hoàng tử, cùng chúng binh tướng thủ hạ, nhìn pháo đạn từ phía đông đột nhiên bắn tới, đều lộ thần sắc kinh hãi, không thể tin được Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn lại xuất hiện vào lúc này. Vì an toàn, bọn chúng đã hành động trước, Lam điêu kỵ sĩ cẩn thận kiểm tra tình hình hai mươi dặm xung quanh, không có một nhân ảnh nào. Giờ phút này, thì đột nhiên hỏa pháo bộ đội của Tư Lược đoàn lại xuất hiện, bọn chúng tự nhiên không thể tin được.

“Giết!”

Khi bọn người Ba Bỉ, Khắc Lôi còn đang kinh hoảng, Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn, Bạch Điêu xạ thủ đoàn, Lôi Đình đại đao đoàn, Đại Địa kỵ sĩ đoàn, Hỏa Thương xạ thủ đoàn, Linh Ngưu trung đội, Bạch Lang trung đội, Cự Giải trung đội, Cự Nhân trung đội, tất cả bộ đội từ tám phương tứ phía cùng tấn công địch nhân đang bao vây giáo đình. Y theo yêu cầu của lưu manh đoàn trưởng, thành viên của Tư Lược đoàn đều răm rắp thực hiện, đầu tiên là dùng đạn bắn phá, sau đó là cận chiến!

“Cái này, cái này sao lại thế?? Bọn chúng sao lại xuất hiện?” Khắc Lôi và Ba Bỉ ở phía trên nhìn xuống tình hình xung quanh, hoàn toàn giật mình, hai mắt mở to.

“Viện binh tới, viện binh tới. Giáo hoàng bệ hạ quả nhiên anh minh…..” Chúng giáo đồ trong giáo đình, mắt thất có hỏa pháo oanh tạc địch nhân, viện binh theo như lời của Á Sắt Lâm cũng đã đến, nhất thời mừng rỡ phát ra tiếng hoan hô, rồi ương ngạnh ngăn cản địch nhân muốn xâm nhập giáo đình.

“Ba Bỉ, Khắc Lôi, các ngươi dám can đảm xâm phạm thánh địa của giáo đình. Hôm nay lão tử sẽ cho các ngươi biết cái gì là chết!” Bạch mang lóe sáng, thần quang đột ngột, lưu manh đoàn trưởng nhanh chóng tập hợp Quang Minh sáo trang, thoát khỏi đám Lam điêu kỵ sĩ vây công hắn, rồi bảo Thánh Ma bay về phía Ba Bỉ và Khắc Lôi.

“Hừ, Lôi Ân, đừng tưởng rằng có Quang Minh sáo trang, là có thể càn rỡ. Chỉ bằng vào một Tư Lược đoàn muốn phản kích hai quân đoàn chúng ta, quả thật là si tâm vọng tưởng. Lam điêu kỵ sĩ, giết cho ta. Ai có thể giết chết Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, ta phong người đó là tướng quân!” Khắc Lôi hoàng tử nhìn Diệp Phong cưỡi rồng muốn một mình phóng tới, khinh thường cười lạnh quát to. Lam điêu kỵ sĩ nghe xong, tinh thần đại chết, vì tiền đồ mà điên cuồng muốn tranh nhau giết chết Diệp Phong.

“Một đám chẳng biết sống chết. Đều là mẹ nó muốn đi tìm chết!”

Lam điêu kỵ sĩ cản trở, làm cho Thánh Ma không thể lập tức phóng tới trước gần mục tiêu. Diệp Phong mắt đầy sát khí, không vui trầm giọng quá. Tay phải điên cuồng huy vũ Quang Minh thánh kiếm, từng đạo bạch mang kiếm khí rất nhanh phóng ra, vô tình cướp đi tánh mạng của Lam điêu kỵ sĩ xung quanh

## 162. Chương 162: Huyền Băng, Đại Địa Hiển Thần Quang

Thánh Ma xông tới cắn xé, Diệp Phong kiếm khí tung hoành, Tiểu Hắc xuyên qua lại như con thoi đánh bừa. Một người hai thú phối hợp cực kỳ ăn ý. Lam điêu kỵ sĩ chỉ có thể giảm bớt tốc độ tiến lên của họ, căn bản không thể gây thương tổn gì cho họ!

“Đây là thực lực của Quang Minh sáo trang sao? Song đầu cự long, biến thái hầu tử. Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ này có ba thứ này thật sự là may mắn mà!”

Khắc Lôi và Bác Bỉ nhìn một người hai thú cường hãn, không chỉ là không hề sợ hãi, ngược lại còn ăn ý từ trên không hạ thấp xuống, dứng lại phía trên đám xạ thủ, muốn dẫn dụ bọn Diệp Phong xuống rơi vào tầm bắn, dùng mưa tên giải quyết cự long và con khỉ của hắn trước!

“Hắc hắc, xem ra hai tên ngu ngốc đó muốn dùng cung tên đối phó chúng ta. Hảo, lão tử cho các ngươi kiến thức một chút lực phòng ngự của Quang Minh thánh giáp!” Diệp Phong trong lúc vung kiếm, đã thấy hành động của Ba Bỉ và Khắc Lôi, trong đầu khinh thường cười thầm, vừa định nhảy khỏi lưng rồng, trực tiếp lao xuống giải quyết bọn chúng, phía tây bắc đột nhiên có một đạo “Băng lam thần quang” bắn mạnh lên trời, bắn thẳng về phía chân trời!!!

“Huyền băng sáo trang?!” Mọi người chung quanh giáo đình, nhìn băng lam thần quang phía tây bắc, tất cả đồng thời nghĩ tới danh tự của sáo trang, lộ ra thần sắc chấn động, chém giết kịch liệt cũng vì thế mà ngừng lại.

“Trời ạ, lão tử vừa mới phóng thích bạch mang thần quang, bên kia lại có băng lam thần quang, muốn thị uy với lão tử à?!” Diệp Phong cưỡi rồng nhìn về phía tây bắc, ngiêng đầu suy nghĩ, trong đầu ý nghĩ xấu xa với Huyền băng sáo trang đã nổi lên.

Thần quang mỗi lần xuất hiện, nhất định chấn kinh cả Nam Bắc đại lục, trước tiên là bạch mang thần quang. Cường giả các nơi đều đoán ra là Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ đang sử dụng thần khí, phản ứng cũng không lớn lắm, nhưng băng lam thần quang vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt và ý tham của cường giả các nơi.

“A! Trời đất. Các ngươi mau xem phía tây nam, Quang Minh nữ thần tại thượng, đại địa thần quang, là thần quang của đại địa sáo trang!!”

Băng lam thần quang chưa tiêu tán, phía tây nam lại đột nhiên lóe lên đại địa thần quang. hướng thẳng phía chân trời, ẩn ước ý muốn cùng băng lam thần quang tranh đua vẻ tươi sáng, mọi người chung quanh giáo đình thấy thế, đều giật mình trợn mắt há mồm, không thể nghĩ được chỉ trong vòng một ngày lại có đến ba đạo thần quang xuất hiện!

‘Ngã nhật, lại có xuất hiện một bộ đại địa sáo trang? Đây là hấp dẫn, trắng trợn hấp dẫn. Mẹ kiếp, đây không phải là hấp dẫn lão tử tới cướp chứ?!’ Diệp Phong nhìn băng lam thần quang một hồi, lại nhìn đại địa thần quang một hồi, trong miệng khẽ lầm bầm mắng chửi. Hai tròng mắt láo liên đảo loạn lên, nhìn qua là thấy trong đầu toàn ý nghĩ vô sỉ.

“Các huynh đệ, nhanh tiêu diệt quân địch rồi đi cướp thần khí a!” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc, từ giật mình bừng tỉnh trước tiên, thúc ngựa hô hào Liệt Diễm kỵ sĩ ném tạc đạn, rồi kết triển dực đại trận tiến gần bọn địch, cuồng mãnh trùng phong!

Thần khí sáo trang không ai không muốn, Ba Bỉ và Khắc Lôi nghe được tiếng reo hò của chiến trận, giật mình tỉnh táo lại, lập tức ra lệnh bộ hạ toàn lực công kích, muốn nhanh chóng giải quyết sự tình ở đây nhanh đến mức có thể, điều tra nguyên nhân của hai đạo thần quang!

“Lôi Ân, địch quân phần lớn là giáo đồ tín phụng nữ thần, không muốn gây ra quá nhiều giết chóc. Mau giải quyết Khắc Lôi và Ba Bỉ!” Á Sắt Lâm giáo hoàng xinh đẹp, tung cánh lao tới bên lưng Thánh Ma, giúp tiểu tình nhân ngăn cản công kích của Lam điêu kỵ sĩ chung quanh, mở miệng lo lắng thúc giục.

“Hảo, nàng cẩn thận đối phó lũ đại điểu kỵ sĩ này. Ta đi xử lý hai tên ngốc đó!” Lưu manh đoàn trưởng đang trong tà ý, nghe tình phụ mĩ diễm nói xong, lập tức gật đầu dặn dò, nhún người hảy khỏi lưng rồng, lao người nhắm về hướng Ba Bỉ và Khắc Lôi phía dưới!

“Ha ha ha, tên ngốc này ngang nhiên dám nhảy khỏi lưng rồng. Lam điêu kỵ sĩ, chộp hắn từ trên không xuống cho lão tử, ta muốn xem Quang Minh sáo trang phòng hộ cho hắn như thế nào!” Hoàng tử Khắc Lôi nhìn Diệp Phong từ phía trên lao xuống, hưng phấn ha ha cười to, ra lệnh cho Lam điêu kỵ sĩ công kích hắn.

“Một tên yếu ớt vô tri, vĩnh viễn không biết được cái gì là thực lực tuyệt đối. Khắc Lôi, Ba Bỉ, đến minh giới mà thực hiện cái dã tâm rắm chó của các ngươi!!”

Diệp Phong nghe Khắc Lôi nói, mắt thấy một số lớn Lam điêu kỵ sĩ lao tới, lập tức khinh thường cười khẽ, thân hình xoay tròn cực nhanh trên không trung, chánh khí phong cuồng tản ra hình thành một đọa long quyển (lốc xoáy) kình khí, hơn nữa càng xoay càng lớn. Quang Minh nguyên tố chung quanh cũng theo đó bạo động, lấy hắn làm trung tâm, ở chung quang xoay tròn xuất ra mất trăm long quyển kình khí càng lúc càng lớn, từ trên không phóng xuống Khắc Lôi và Ba bỉ phía dưới.

Một ít Lam điêu kỵ sĩ muốn công kích Diệp Phong, tiến vào phạm vi của long quyển kình khí, đối mắt loang quyển kình khí đột nhiên xuất hiện, rơi vào tình huống không nơi né tránh, tất cả đều bị vô tình xé nát. Bọn Lam điêu kỵ sĩ phía sau chưa tiến vào phạm vi, thấy tình huống này đều kinh hãi, không dám đến gần long quyển kình khí!

“Điều này, điều này, không có khả năng, như thế nào lại có võ công thần kì như vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do Quang Minh sáo trang??” Khắc Lôi hoàng tử trợn mắt há mồm nhìn mấy trăm cái long quyển kình khí trên trời, trong đầu cực độ không tin.

“Khắc Lôi hoàng tử, mau tránh, mau tránh khỏi phạm vi công kích của kình khí trên không!” So với Khắc Lôi hoàng tử đang trợn mắt há mồm, Ba Bỉ chủ giáo có thực lực nhỉnh hơn thấy tình huống này, trong lòng biết rõ không thể kháng cự, lập tức kinh hoảng kêu gọi Khắc Lôi một tiếng, nhanh chóng thúc giục Bạch vũ độc giác thú bay ra bên ngoài.

“Con mẹ các ngươi đi chết hết cho lão tử !”

Diệp Phong đang xoay tròn trên không, mở miệng quát lớn một tiếng, trong cơ thể đột nhiên dũng xuất một đạo chánh khí, nhanh chóng xông thẳng đến chân trời. Thoáng chốc, chân trời xuất hiện trận trận kinh lôi, điện lưu xuyên qua lại, một đạo thiểm điện từ trên cao quán nhập vào trong long quyển khí kình, quần quanh đan xen vào kình khí, nhanh chóng lao xuống, như một con điện long, tình cảnh thật là kinh nhân!

Khắc Lôi hoàng tử nghe Ba Bỉ nói xong, còn chưa kịp phản ứng, mắt thấy tuyệt chiêu của Diệp Phong đột nhiên trở nên mạnh hơn, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng, thúc giục Băng sương hùng ưng muốn chạy khỏi phạm vi công kích.

Đáng tiếc, hành động của hắn đã quá muộn, lúc long quyển kình khí mang theo thiểm điện đánh xuống, hắn gần bay ra được một nửa khoảng cách, đã bị chánh khí xoay tròn và thiểm điện vô tình xé nát, thêm vào điện kích khiến bị nghiền vụn thành mảnh nhỏ. Phía dưới gã là đệ tứ quân đoàn xạ thủ cũng chưa trốn khỏi phạm vi công kích nên cũng xui xẻo mất mạng như gã!

“Quang Minh nữ thần tại thượng, đấy là năng lực của Quang Minh sáo trang à? Quá mạnh, thật sự là quá mạnh...”

Loang quyển kình khí đánh trúng mặt đất sinh ra bạo tạc liên tiếp, thẩm phán trưởng Khang Kì và giáo đồ ở phía giáo đình, cũng như bọn binh tướng bên phe tiến công, nhìn mặt đất bị oanh tạc bụi đất tung bay, đều lộ ra thần sắc chấn động, khó có thể tưởng tượng võ công của Lôi Ân lại cường hãn đến mức có thể làm như thế, nên đều cho rằng đó là năng lực của Quang Minh sáo trang

Ba Bỉ chủ giáo may mắn chạy khỏi phạm vi công kích, nhìn thi thể trên đất bị oanh tạc nát vụn, trên mặt đầy biểu tình sợ hãi, mở miệng ra lệnh cho Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn rút lui về hướng nam. Khắc Lôi đã chết, tướng quân của Quang Minh đệ tứ quân đoàn, cùng với đoàn trưởng của Lam điêu kỵ sĩ đoàn, thấy Ba Bỉ rút lui, lúc này cũng không dám ở lại, lập tức dẫn quân theo đuôi rút chạy!

“Ai da, Ba Bỉ chủ giáo, vừa rồi ngươi không phải rất điên cuồng sao? Bây giờ sao lại khẩn trương chạy trốn như thế?” Diệp Phong nhún người nhảy lên trên lưng Thánh Ma, nhìn Ba Bỉ đang bay trốn về phía bắc, cười to chế nhạo.

“Lôi Ân, ngươi chờ đó, món nợ này, ta nhất định bắt ngươi trả nợ. Ngươi giết Khắc Lôi hoàng tử, Quang Minh đế quốc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!” Ba Bỉ chủ giáo trong lúc bay trốn, giận dữ quay đầu lại nhìn Diệp Phong cảnh cáo.

“Lăn con mẹ ngươi đi. muốn tìm lão tử tính sổ, trước hết phải sống qua hôm nay rồi hãy nói!” Diệp Phong khinh thường mắng to, tay phải xòe ra năm ngón đặt ngang, dùng mắt ra hiệu cho Tiểu Hắc. Nó phía sau lập tức hiểu ý nhảy lên, được hắn nắm trong lòng bàn tay.

“Ba Bỉ, xem chiêu Phi hầu trọng đạn của lão tử!” Diệp Phong hai mắt nhìn chằm chắm vào Ba Bỉ, cười xấu xa ngang ngược, tay phải nắm Tiểu Hắc, vung tay ném nó ra ngoài, mục tiêu hướng Ba Bỉ chủ giáo đang chạy về phía Bắc.

“Chi chi...”

Tiếng khỉ kêu hưng phần liên tiếp vang lên, trong lúc Ba Bỉ chủ giáo hoảng sợ thúc giục Bạch vũ độc giác thú lắc mình tránh né, Tiểu Hắc đã chộp trúng đuôi của Bạch vũ độc giác thú, hai tay mượn lực một cái, nhanh chóng nhảy lên đỉnh đầu Ba Bỉ, cười xấu với lão.

“Tiểu súc sinh lăn xuống cho lão tử!”

Ba Bỉ khiếp sợ vung tay muốn bắt Tiểu Hắc, nhưng tốc độ của lão sao có thể là đối thủ của Tiểu Hắc, lúc bàn tay to của lão vừa muốn chộp Tiểu Hắc, trọng quyền của hấu tử lên đập “phanh” một cái lên đỉnh đầu hắn, đem đầu lâu của lão đập bẹp, máu văng tung tóe, kêu thảm rồi chết!

Toàn thân không tránh khỏi đầy máu, tiểu súc sinh đập người xong liền lập tức nhảy lên đầu của Bạch vũ độc giác thú. Chủ nhân tử vong, khế ước chủ phó tự động giải trừ, Bạch vũ độc giác thú vốn định nhanh chóng chạy trốn, song, tiểu súc sinh đáng người đã thành nghiện, trực tiếp một quyền đâm thủng đầu nó, lấy ra ma tinh, xoay người nhảy tới trên lưng Thành Ma đang từ phía sau đến tiếp ứng, hưng phần chi chi cười xấu với Diệp Phong, mấy ngón tay phải không ngừng duỗi ra co lại, biểu tình muốn được khen thưởng!

“Ha ha, Tiểu Hắc giỏi, thằng nhóc ngươi càng ngày càng lộ rõ mặt, quay về sau này muốn ăn cái gì cũng không có vấn đề!”

Ba Bỉ và Khắc Lôi toàn bộ bị diệt, kế hoạch sơ bộ thành công. Diệp Phong tay trái vận kình đem Tiểu Hắc hút vào lòng bàn tay, như một quả bóng da tung hứng đùa bỡn, trong miệng cao hứng ha hả cười to. Tiểu Hắc vừa nghe muốn ăn gì cũng được, lập tức đắc ý nở nụ cười, một người một hầu vẻ mặt đều xấu xa như nhau!

“Giáo đồ của kiềm sĩ quân đoàn cùng với binh tướng của quân đội chư vị, ta biết rõ các ngươi đều là phụng mệnh làm việc. Bây giờ Ba Bỉ và Khắc Lôi đã xúc phạm thần thành mà trả giá đắt, các ngươi không cần kinh hoảng. Binh tướng của quân đội xin mời lập tức ly khai. Kiếm sĩ quân đoàn giáo đồ, quay trở về các bộ sở trên mặt đất. Sự tình hôm nay, ta sẽ không truy cứu các ngươi. Nhưng nếu các ngươi lại dám xúc phạm giáo quy, tất cả Quang Minh giáo đồ đều sẽ không buông tha các ngươi!” Đầu não giải quyết, Á Sắt Lâm giáo hoàng tung cánh dừng lại trên không trung, nhìn phần đồng binh tướng đang chạy trốn về hướng bắc, nghiêm nghị lên tiếng biểu thái!

Quang Minh kiếm sĩ quân đoàn, cùng phần đông quân đội đế quốc, mắt thấy Ba Bỉ chủ giáo và Khắc Lôi hoàng tử trước sau bị giết, sớm đã hoảng sợ vạn phần, sợ rằng sau này giáo đình sẽ không tha cho bọn họ, bây giờ giáo hòng tỏ ý không truy cứu bọn họ nữa, lập tức khiến bọn họ như được đại xá, vui mừng lộ ra ngoài, nhanh chóng rút lui.

Tư Lược đoàn hỏa pháo bộ đội phía đông, thông qua viễn vọng kính đã thấy tình huống của giáo đình bên này, thấy chiến đấu chấm dứt, đều thu hồi gia nông pháo, nhanh chóng thông qua Truyền Tống trận quay về Phong Diệp thành, để lại tiểu đội tuần tra Bạch lang, thu hồi Truyền Tống trận đến hội họp với đoàn trưởng đại nhân.

Tư Lược đoàn thành viên và giáo đồ của nội bộ giáo đình bắt đầu thanh lý chiến trường. Á Sắt Lâm bay đến sát Diệp Phong, nhíu mày hỏi: “Tiếp theo đây chúng ta nên làm gì?”

“Hắc hắc, tiếp theo đương nhiên phải đến chỗ tốt...” Diệp Phong đối với tình phụ mĩ diễm lộ ra ánh mắt sắc mị mị, cười xấu hắc hắc xem ra cực kì thô bỉ.

## 163. Chương 163: Đại Hốt Du, Pháo Chế Nữ Vương

Hoàng cung xuất hiện chém giết dị thường, Khắc Lôi hoàng tử cùng Ba Bỉ chủ giáo suất lĩnh đại quân ra khỏi thành, đồng thời còn đóng chặt cửa cung. Cư dân đế đô bị đe dọa cũng đã không còn ý nghĩ tiếp tục ngủ. Quan viên cùng quý tộc cũng là tâm trạng bất an, nhất là quan viên và quý tộc ủng hộ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, quả thật có thể nói lo lắng vô cùng.

Trong tình huống này, một bộ phận lính của đệ tứ quân đoàn kinh hoàng chạy trốn về đế đô, đem tin tức nhị hoàng tử cùng Ba Bỉ chủ giáo giết đại hoàng tử và tam hoàng tử, cuối cùng đi vây công giáo đình bị giết truyền ra, liền gây nên một làn sóng lớn tại đế đô!

Vây công thần thánh giáo đình, việc này quả thật là trở thành kẻ địch của toàn bộ Quang Minh giáo đồ. Mặc dù nói là nhân lúc đêm tối tập kích, nhưng nếu không có cách nào nhanh chóng đánh chiếm, khống chế toàn bộ giáo đình, bị Quang Minh giáo đồ biết, chắc chắn sẽ cùng nhau thảo phạt.

Huống chi hiện tại nhị hoàng tử và Ba Bỉ chủ giáo, không chỉ không đánh chiếm được giáo đình, trái lại còn bị kiếm khách thánh điện giết, việc vây công giáo đình này, sỉ nhục bêu danh Quang Minh nữ thần, bọn chúng xem như đã được định đoạt.

Ba vị hoàng tử toàn bộ đã rời bỏ trần thế, đế quốc chỉ còn công chúa Phỉ Nhã có tư cách kế thừa hoàng vị, rất nhiều quan viên và quý tộc đã biết tin, cũng đều không nhịn được mang theo chạy tới hoàng cung, muốn vào xem tình hình của Phỉ Nhã công chúa. Trong lúc này, đúng là thời cơ tốt để lưu lại ấn tượng với nữ vương tương lai, bọn họ không muốn bỏ qua!

Trong khi quan viên và quý tộc đế đô, vừa mới tới bên ngoài hoàng cung, Quang Minh giáo hoàng Á Sắt Lâm, thẩm phán trưởng Khang Kì, thánh điện kiếm khách Lôi Ân, thống lĩnh hơn một ngàn dực nhân kiếm sĩ, đã bay đến phía ngoài hoàng cung.

“Giáo hoàng bệ hạ!” Nhân tộc cơ hồ đều thờ phụng Quang Minh nữ thần, ngoài cửa cung nhiều quan viên và quý tộc đang muốn đi vào, nhìn thấy Á Sắt Lâm giáo hoàng tới, lặp tức khách sáo thi lễ tỏ vẻ tôn kính!

“Sự tình của giáo đình bên đó, mọi người đều đã rõ sao?” Á Sắt lâm giáo hoàng xinh đẹp thánh khiết, nhìn rất nhiều quan viên và quý tộc, mỉm cười hỏi. Không cần phải nghĩ, Diệp Phong, Á Sắt Lâm bọn họ cũng có thể biết sẽ có lính quay về đem sự tình giáo đình bên đó tiết lộ.

“Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ. Xin tha thứ cho hành vi vô lễ của nhị hoàng tử, sự tình thật là khiến đế quốc cảm thấy nhục nhã!” Chúng quan viên và quý tộc đều lễ phép dồn dập trả lời, sợ Á Sắt Lâm đem hành vi bôi nhọ Quang Minh nữ thần loan truyền ra ngoài. Việc đó có thể nhanh chóng hủy đi uy nghiêm của Đế Mạc Tây hoàng thất!

“Ha ha, mọi người không cần để ý, ta xem nhị hoàng tử đa phần là bị Ba Bỉ lừa gạt, mới có thể là làm ra việc phạm húy như vậy!” Á Sắt Lâm giáo hoàng mỉm cười đáp. Nàng căn bản không nghĩ tới việc tiếp tục truy cứu chuyện này. Bây giờ trọng yếu nhất là giúp tiểu tình nhân hoàn thạch kế hoạch.

“Giáo hoàng bệ hạ thật là anh minh!” Chúng quan viên và quý tộc nghe Á Sắt Lâm nói xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khách sáo tâng bốc!

‘Những đại nhân vật này khách sáo thật là phiền phức!’ Diệp Phong lười biếng đứng ở bên trái Á Sắt Lâm. Trong lòng thầm cảm khái, nhìn Lạp Phỉ Nhĩ bên cạnh Khoa Lôi - Khố Nại tể tướng, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý.

Sớm trước khi đi tới Quang Minh giáo đình, Diệp Phong đã sai Lạp Phỉ Nhĩ và Ba Nhĩ, kèm hai bên Tây Đốn đi tới gặp Khoa Lôi tể tướng, dùng mạng nhỏ của Tây Đốn để đe dọa ông hợp tác.

Tây Đốn sở dĩ trở thành một kẻ bại hoại, tất cả đều do Khoa Lôi tể tướng nuông chiều mà ra. Khoa Lôi tể tướng đối với đứa nhi tử duy nhất này, tuyệt đối là cưng chiều có dư, đối diện với sự uy hiếp cùng kế hoạch của Lạp Phỉ Nhĩ và Ba Nhĩ, ông cũng không suy nghĩ gì mà đã đáp ứng hợp tác ngay. Thứ nhất là nhi tử đang ở trong tay đối phương, thứ hai là ông cảm thấy kế hoạch nếu có thể tiến hành, rồi thành công đối với ông thập phần có lợi, thất bại cũng không có liên can đến ông.

Theo sự tình đã nói từ trước, Ba Nhĩ giữ Tây Đốn tại một nơi an toàn chờ đợi, Lạp Phỉ Nhĩ lưu lại phụ trách giám thị Khoa Lôi tể tướng để tránh ông nuốt lời chuyện xấu.

“Chư vị đều muốn tiến vào hoàng cung sao? Ta đang chuẩn bị đi tới gặp nữ vương tương lai, mọi người cùng đi chứ?” Á Sắt Lâm giáo hoàng nhìn chúng quan viên và quý tộc khách sáo mỉm cười.

“Hảo, hảo!” Chúng quan viên và quý tộc đều sôi nổi khách sáo tán đồng, loại sự tình này bọn chúng hoàn toàn không thể cự tuyệt. Giáo đình cùng đế quốc quan hệ vẫn thập phần mật thiết, giáo hoàng hoàn toàn có thể tùy ý ra vào hoàng cung, dù sao Quang Minh đế quốc có thể thành lập, giáo đình có công lao không ít!

Phía trước đã nói, đoàn trưởng Quang Minh hoàng gia kỵ sĩ đoàn bị nhị hoàng tử uy hiếp mới đáp ứng hiệp trợ, hiện tại nhị hoàng tử bị giết, hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc giúp nhị hoàng tử giấu diếm tội ác, lập tức để cho Á Sắt Lâm giáo hoàng cùng với chúng quan viên và quý tộc tiến vào hoàng cung, Bất quá khi mọi người hỏi hắn Phỉ Nhã công chúa đang ở đâu, hắn lại ấp a ấp úng không trả lời được, bộ dáng thật mất mặt trước mặt người khác.

“Tây Đức đoàn trưởng, Phỉ Nhã công chúa ở chỗ nào, ngươi mau nói cho chúng ta biết!”

Nguyên soái đi tới trọng địa quân sự ở biên giới, trong quan viên và quý tộc tai đế đô, Khoa Lôi tể tướng có quyền lực cao nhất, danh vọng cao nhất. Ông thấy đoàn trưởng hoàng gia kỵ sĩ đoàn Tây Đức không nói công chúa ở đâu, lập tức không vui nhíu mày hỏi.

“ Ai, ta thật sự là hổ thẹn với La Kiệt bệ hạ. Phỉ Nhã công chúa và Ny Lệ hoàng phi, lúc trước trong hỗn chiến, đều đã rủi ro trúng tên qua đời rồi!” Tây Đức đoàn trưởng tóc xanh, gầy gò, bi phẫn tự trách, vung tay tự đánh mình mấy cái bạt tai.

“Phỉ Nhã công chúa cũng đã qua đời?” Tây Đức nói, khiến cho chúng quan viên và quý tộc ở đay, tất cả đều như bị sét đánh, đứng ngẩn tại chỗ, không thể tưởng tượng quốc gia không có người kế thừa, có thể xảy ra dạng đại loạn nào!

Giáo hoàng xinh đẹp Á Sắt Lâm, nhìn thần sắc chúng quan viên và quý tộc, quay đầu vè phái Diệp Phong lộ ra vẻ mặt thăm dò, ý tứ hỏi hắn nên làm gì bây giờ!

“ Tây Đức đoàn trưởng, Phỉ Nhã công chúa trúng tên vào bộ phận nào?” Diệp Phong nghe nói Phỉ Nhã công chúa và mẫu thân của nàng Ny Lệ hoàng phi đều đã chết, trong lòng thiếu chút nữa không cười nổi, trên mặt tạo ra thần sắc trầm tư, hướng về phía Tây Đức hỏi.

“ Bụng dưới và ngực phải!” Tây Đức ứng tiếng trả lời.

“ Sự tình mới phát sinh, bây giờ đến xem, Phỉ Nhã công chúa có lẽ còn có thể cứu được!” Vẻ mặt Diệp Phong ra chiều suy nghĩ, nhẹ giọng nói.

“ Có thể cứu! Ngài nói Phỉ Nhã công chúa còn có thể cứu?” Chúng quan viên và quý tộc nghe Diệp Phong nói xong, đều giật mình nhìn hắn, mặc dù có chút khó tin, bất quá trong lòng hy vọng đã cháy lên như cũ!

‘Tiểu sắc lang lại muốn lòe người!’ Giáo hoàng xinh đẹp Á sắt Lâm nhìn Diệp Phong, nhìn Diệp Phong làm ra vẻ mặt đó, trong lòng cảm khái cười thầm.

“Ân, ta chỉ là nói có lẽ, có thể cần phải thử một lần!” Diệp Phong nhìn rất nhiều quan viên và quý tộc đang mong đợi, cười hề hề giải thích.

“Lôi Ân đoàn trưởng, à không, Lôi Ân công tước, xin nhờ ngài giúp thử một lần. Nếu có thể cứu sống Phỉ Nhã công chúa, ngài chính là đại ân nhân của Quang Minh đế quốc chúng tôi!” Chúng quan viên và quý tộc đều nhao nhao kêu lên hướng về phía Diệp Phong thỉnh cầu.

“ Ha ha, nếu ta đã nói ra, tự nhiên là phải thử một lần. Chúng ta đi bây giờ chứ!” Diệp Phong cười ha ha ứng tiếng gật đầu, thần sắc rất có phong độ, khiến thục nữ xinh đẹp Á Sắt Lâm nhìn thấy thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Bất quá chúng quan viên và quý tộc có thể là chưa từng chú ý điểm này, nghe Diệp Phong bằng lòng đi thử một chút, bọn họ lạp tức cao hứng để cho Tây Đức đoàn trưởng dẫn đường. Mọi người cùng nhau đi đến tẩm cung của Ny Lệ hoàng phi, thi thể của Phỉ Nhã công chúa và mẫu thân nàng Ny Lệ, giờ phút này đều ở bên trong.

“ Chư vị! Trong khi ta cứu chữa cho Phỉ Nhã công chúa, phải được yên tĩnh, hơn nữa phải có một hộ vệ. Như vậy đi, các ngài trước tiên ở bên ngoài chờ, ta và giáo hoàng bệ hạ vào thử, nếu có hiệu quả sẽ lập tức báo cho các ngươi!” Đứng ở ngoài cửa tẩm cung, Diệp Phong trong long gian trá cười thầm, miệng nghiêm nghị nói.

Nếu nói chúng quan viên và quý tộc đối với vị công tước của Mạt La đế quốc này, không có sự cảnh giác đó là giả. Bất quá Phỉ Nhã công chúa bây giờ chính là một cố thi thể, bọn họ căn bản không thể phòng bị Diệp Phong sẽ gây bất lợi cho nàng, cho nên vừa nghe Diệp Phong nói, đều khách sáo tỏ vẻ đồng ý, bọn họ bây giờ đang cầu người, tất nhiên phải khách khí!

Dặn dò mọi người một hồi, nhắc nhở bọn họ nhất định phải bảo trì yên tĩnh. Diệp Phong liền cùng Á Sắt Lâm tiến vào tẩm cung, bảo toàn bộ thị nữ, cũng nữ toàn bộ ra ngoài, đến trước giường của Phỉ Nhã công chúa và Ny Lệ hoàng phi.

“Lạc lạc, tiểu lưu manh, lần này hình như đến thần linh cũng giúp chàng, Phỉ Nhã công chúa và Ny Lệ hoàng phi chết đi, kế hoạch của chàng đã có thể không thể thất bại rồi. Nói đi, muốn cho nữ nhân nào của chàng làm nữ vương?” Trong phòng chỉ có chính mình và tiểu tình nhân, giáo hoàng xinh đẹp Á Sắt Lâm, lộ ra vẻ phong tao của nàng, dựa vào trong lòng Diệp Phong, tay trái vuốt tiểu hòa thượng trong khố của hắn, nhẹ giọng hỏi.

“Tao hóa, trong lúc này mà nàng cũng câu dẫn ta, cẩn thận ta xử nàng ngay bây giờ đó!” Diệp Phong bị tình phụ xinh đẹp vuốt ve đã dần dần phát hỏa, liền vỗ một cái trên kiều đồn tròn trĩnh, đầy đặn của nàng, nói: “Đóng giả nữ vương tương lai, cái loại nhiệm vụ quang vinh mà lại khó khăn này, phải giao cho đại lão bà Tĩnh Hương của ta, chiều cao và màu tóc của nàng ấy tương đồng với Phỉ Nhã!”

“Hừ, một tiểu thiếu phụ mới gần ba mươi tuổi, chính là đại lão bà của chàng, vậy thiếp là gì của chàng?” Á Sắt Lâm nghe tiểu tình nhân nói xong, ra vẻ tức giận hờn dỗi nhìn hắn.

“Hắc hắc, nàng không phải chung quy vẫn gọi ta là tiểu sắc lang sao? Vậy nàng mãi mãi sẽ là a di lẳng lơ của ta….. hắc hắc…..” Lưu manh công tước vừa niết kiều đồn và ngọc nhũ của thục phụ xinh đẹp, mặt dày cười xấu xa.

“Ai, đối mặt với người như chàng, thiếp thực sự là bất lực…..lạc lạc…..” Á Sắt Lâm giáo hoàng tỏ vẻ buồn bực nói, cuối cùng bản thân cũng không nhịn được cười lên.

“ Hảo, hảo, đừng làm ồn, ta đi đưa Tĩnh Hương đến, nàng chờ ở đây!”

Diệp Phong hung hăng hôn một cái trên đôi môi đỏ mọng mê người của tình phụ xinh đẹp, mang Truyện Tống Trận ra quay về Phong Diệp thành, tìm được Tĩnh Hương nói rõ một hồi tình hình bên này cho nàng, rồi lập tức dẫn nàng đi.

Kế hoạch lần này của lưu manh công tước, chính là muốn dùng thuật dịch dung trong bảo điển, làm cho dung mạo Tĩnh Hương cùng Phỉ Nhã công chúa trở nên giống nhau, để cho nàng đóng giả Phỉ Nhã công chúa làm nữ vương, khống chế Quang Minh đế quốc. Như thế không khác gì hai đại đế quốc của nhân tộc đã âm thầm hợp hai làm một.

Tĩnh Hương nghĩ đến chính mình lại đóng giả nữ vương tương lai, tâm tình dị thường kích động, thập phần căng thẳng, sau khi đến tẩm cung, thấy Á Sắt Lâm lập tức khách khí thi lễ.

Á Sắt Lâm giáo hoàng nhìn người cùng nam nhân với mình, mà Tĩnh Hương lại không biết rõ: “Tính Hương tử tước không cần khách khí, tất cả đều là người của mình. Nàng nhanh theo phân phó của Lôi Ân, bên ngoài còn có quan viên và quý tộc đang chờ!”

“Hảo!” Tĩnh Hương ứng tiếng gật đầu, ra hiệu cho tình nhân bắt tay vào dịch dung cho nàng. Mặc dù việc đóng giả nữ vương tương lai này trách nhiệm rất lớn, nhưng vì để cho tình nhân có thể trong bóng tối khống chế Quang Minh đế quốc, nhất thống toàn bộ nhân tộc, nàng chỉ có thể kiên trì cải trang tiếp.

Cái trò dịch dung này, trước kia Diệp Phong và mấy vị giai nhân đã chơi qua, bây giờ giở ra tự nhiên thuận buồm xuôi gió, không bao lâu một Phỉ Nhã công chúa mới, liền rành rành xuất hiện. Thấy được, Á Sắt Lâm ca ngợi thuật dịch dung thần kỳ, lại có thể đem mỹ nhân Tĩnh Hương này, biến thành một xú nữ làm người ta không dám nghĩ tới.

“Hắc hắc, ta thật là phục ta quá, mới làm lại có thể giống như vậy!” Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương đang đóng giả Phỉ Nhã, đắc ý cười hắc hắc, nắm ngọc thủ của Tĩnh Hương, thoáng hiện ra vẻ xin lỗi nói: “lão bà, sau này vất vả cho nàng phải luôn đóng vai xú nữ này rồi.”

“Có thể hỗ trợ cho chàng, cay đắng đóng giả điểm này coi như không có gì. Huống hồ đóng giả chính là nữ vương tương lai, chàng đừng áy náy!” Tĩnh Hương cao hứng nhìn bộ dáng day dứt của người yêu, ôn nhu nói, trong lòng rất vui vì có thể giúp hắn làm một chút đại sự.

‘Ài, Lôi Ân tiểu sắc lang này thật là hỗn đản, lại chiếm đoạt phương tâm của nhiều nữ nhân tốt như vậy.’ Á Sắt Lâm giáo hoàng nhìn vẻ ôn nhu của Tĩnh Hương đối với Diệp Phong, trong lòng cảm khái buồn cười.

Dịch dung xong, cởi bỏ quần áo của Phỉ Nhã, Tĩnh Hương dưới sự trợ giúp của Á Sắt Lâm cẩn thận mặc vào, Diệp Phong tìm Khải Đặc và Ai Đức, để cho bọn họ đem Phỉ Nhã đến Phong Diệp thành mai táng. Sau khi đeo Quang Minh sáo trang, cùng Á Sắt Lâm ở trong phòng phóng ra mười mấy nhất giai ma pháp “Quang Minh khôi phục”, làm cho sinh động, cuối cùng còn tới cửu giai Quang Minh quyến luyến để hư trương thanh thế!

Xong xuôi hết thảy sự vụ, ba người ở bên trong đợi một hồi, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Diệp Phong và Á Sắt Lâm mới cười thầm, mang theo Tĩnh Hương làm ra vẻ yếu nhược, bi ai, đi ra tẩm cung.

“Trời đất, sống lại rồi, Phỉ Nhã công chúa sống lại rồi, Lôi Ân công tước, ngài thật sự là quá lợi hại đó!!”

“Lôi Ân công tước, ngài biết y thuật sao? Ngài là dùng biện pháp gì làm Phỉ Nhã công chúa sống lại vậy?”

Chúng quan viên và quý tộc ngoài tẩm cung lo lắng chờ đợi, thấy Phỉ Nhã công chúa đi ra từ tẩm cung, lập tức phát ra tiếng hoan hô vui mừng, vây quanh Diệp Phong khách sáo nịnh bợ, tò mò hỏi xem hắn là dùng biện pháp gì để cứu sống Phỉ Nhã công chúa.

“Ha ha, ta chính là dùng một loại bí pháp tổ truyền, phải phối hợp thời gian tử vong của người chết, cùng với bộ phận thụ thương, để cân nhắc có cứu hay không, trong đó còn có một số chỗ tương đối phức tạp, phải có nhiều năm chuyên tâm nghiên cứu mới có thể hiểu được. Hôm nay có thể cứu sống Phỉ Nhã công chúa, tuyệt đối là kỳ tích, Quang Minh nữ thần phù hộ a!”

Lưu manh công tước đối mặt với câu hỏi nịnh của chúng nhân, cười ha ha bịa chuyện một cách trôi chảy. Á Sắt Lâm và Tĩnh Hương ở phía sau đều nhìn hắn cười thầm, trong lòng âm thầm cảm khái bản lãnh bịa đặt của người này quá lợi hại!

Chúng quan viên và quý tộc nghe Diệp Phong nói xong, không hiểu lắm, nhưng cũng không tiện hỏi sâu, dù sao người ta đã nói đó là bí pháp tổ truyền, ngoại nhân không thích hợp hỏi đến, hơn nữa có thể cứu sống Phỉ Nhã công chúa, cái này tuyệt đối là sự tình đáng để vui mừng.

Vì tránh cho vừa mới đóng giả, xuất hiện không thích ứng mà bị vạch trần, Tĩnh Hương ra vẻ yếu nhược và bi ai, đứng một hồi rồi dựa theo lời dặn của Diệp Phong, nói quá mệt mỏi, phải trở về nghỉ ngơi, chỉ thị cho Khoa Lôi tể tướng phụ trách xử lý sự vụ còn lại.

## 164. Chương 164: Ma Giới, Thần Giới, Long Ưng Kỵ Sĩ

Ma giới vương cung, huyết sắc thánh điện, Hắc Ám đại ma Ngạo Luân- Cổ Tát Đức hai chân đã phục hồi, ngồi trên vương tọa, đang nghe đọa lạc thiên vương Kì Khoa Nại Nại bẩm báo, gật đầu nói: “Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, bổn vương phải thân chinh tiêu diệt tên phản đồ kia.”

“Vâng” Đọa lạc thiên vương Kì Khoa Nại nghe xong cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra khỏi điện.

“Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, chờ xem, tiêu diệt xong tên phản đồ, bổn vương sẽ lập tức đi tìm ngươi thảo phạt trả lại mối thù đôi chân gãy.” đại ma vương Ngạo Luân nhìn đọa lạc thiên vương ra khỏi huyết sắc thánh điện, trong đầu ôm hận nghĩ.

Lần trước Ngạo Luân sở dĩ phải toàn quân đột ngột rút lui là bởi vì đệ đệ hắn, cũng có Hắc Ám huyết mạch, Bỉ Luân – Cổ Tát Đức lãnh đạo một thực lưc Ma giới nhỏ bé, gồm nhiều chủng loại dấy binh tạo phản, tại phương bắc Ma giới địa thế cao và hiểm mà xưng vương, làm hắn không còn cách nào phải trở về bình định loạn quân!

Ngạo Luân một điểm đều không lo lắng cửa đến Ma môn bị phong ấn, không thể gạt bỏ vấn đề của Nam Bắc lục địa. Bởi vì hắn ngày đầu tiên đến Nam Bắc đại lục, đã cho đọa lạc yêu vương chuẩn bị ổn thỏa!

Vương cung thần giới trang nghiêm thánh khiết, Quang Minh vương thần, Nặc Á - Tư Kì đứng ở cuối Quang Minh thánh điện, dường như có sự hoài niệm mà gãi đầu trên tóc trắng phiêu bạt, quay đầu nhìn về phía sau là bạch vũ dực vương Lạc Địch - Mặc Khắc Tây, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười mê người, nhàn nhạt hỏi: “Tìm được rồi sao?”

“Phụ lòng thần vương bệ hạ, vẫn không tìm được, xin cho ta thêm thời gian, ta nhất định sẽ tìm được công chúa chuyển thế” Vai có một đôi cánh chim khiết bạch, dáng người cao lớn cường tráng, bạch vũ vương anh tuấn tiêu sái, xấu hổ áy náy ứng thanh.

Quang Minh thần vương Nặc Á cười nói: “Ngươi không cần tự trách, Thù Lị Nhã trong lúc chuyển thế, khẳng định xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không khó tìm như vậy. Ngươi trước tiên đi được rồi!”

“Vâng” Bạch vũ vương nghe vậy lĩnh mệnh,nhanh chóng rời đi.

‘Quang Minh nữ thần yêu quý, vì sao ta lại đột nhiên không thể cảm giác được sự tồn tại của người? Thân thế đầu thai của Thù Lị Nhã như thế nào lại khó tìm? Chẳng lẽ xảy ra sự tình gì sao…..?’ Quang Minh thần vương Nặc Á cau mày, nghi hoặc nghĩ

Thần quang của Huyền băng sáo trang và đại địa sáo trang hiện thế, khiến cho vô số cường giả vọng tưởng ham muốn. Một cuộc tìm kiếm sự kiện bảo vật nhanh chóng bùng phát. Đáng tiếc, khi cường giả các tộc biết được chủ nhân của hai đại sáo trang, đều không cam chịu nhưng phải bỏ đi ý niệm tìm kiếm tranh đoạt.

Bởi vì chủ nhân của huyền băng sáo trang là thủ lĩnh thủy tinh linh thuộc tinh linh vương quốc, chủ nhân đại địa sáo trang là hoàng kim sư vương quốc vương thú nhân tộc. Hai đại thế lực này bất luận là cái gì đều không phải hạng tôm tép yếu đuối để các tộc cường giả có thể tùy ý cướp đoạt, cho nên bọn họ đành phải đình chỉ hành vi cướp đoạt, thay đổi sử dụng hành vi trộm cắp.

Tinh linh vương quốc bây giờ tình trạng nội chiến. Quang, hỏa, điện, ba bộ tộc lớn, ủng hộ tinh linh công chúa. Thủy, phong, thổ, phản đối tinh linh công chúa kế vị. Thủ lĩnh bộ lạc thủy tinh linh Trác Kiệt – Mạt Khắc là thủ lãnh của phe phản đối.

Diệp Phong đối phó với thủ lĩnh thủy tinh linh cùng quốc vương vương quốc thú nhân tộc, đành phải tạm thời từ bỏ ý niệm tranh đoạt sáo trang trong đầu. Bởi vì hai đại thế lực này đều không phải nói cướp là có thể cướp được. Hơn nữa thần khí sáo trang, loại khí bảo này, bọn họ khẳng định đã sớm dung hợp cơ thể, cho dù đi cướp cũng không có khả năng thành công. Diệp Phong sẽ không cùng đám cường giả không biết gì kia, vào cái nơi phòng ngự nghiêm ngặc của bọn họ, mà cướp món đồ gì đó trong cơ thể của bọn họ.

Do hai đại sáo trang thần quang xuất hiện làm rung động ảnh hưởng, tin tức ba vị hoàng tử của Quang Minh đế quốc tàn sát lẫn nhau, toàn bộ chết thảm, mặc dù cũng làm kẻ khác giật mình, nhưng rất ít người nghị luận việc này. Bởi vì thảo luận về hai đại sáo trang mới là chủ đề chính của sanh linh các tộc.

Phi Nhã công chúa tướng mạo xấu xí, hơn nữa không thường xuyên xuất cung, người biết nàng không nhiều lắm. Toàn bộ thân nhân quen thuộc của nàng đã chết, do đó Tĩnh Hương hóa trang giả làm nàng công chúa đã chết này thập phần tiến triển thuận lợi, không có bị bất cứ kẻ nào phát hiện sơ hở.

Cộng thêm có Khoa Lôi tể tướng giúp đỡ, Tĩnh Hương giả mạo công chúa, do quần thần ủng hộ, thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành vị nữ vương đầu tiên từ trước đến nay của Quang Minh đế quốc.

Khoa Lôi cũng không biết công chúa là giả. Nguyên nhân Diệp Phong cùng ông hợp tác, chỉ là muốn bảo ông lôi kéo quần thần ủng hộ Phỉ Nhã kế vị, tất nhiên sẽ không mang sự thật nói cho ông. Thấy ông ngoan ngoan hợp tác, liền cao hứng mang Tây Đốn thả ra. Dù sao Tĩnh Hương đã trở thành nữ vương, ông chỉ là một tể tướng hèn mọn, nếu dám gây chuyện, tiêu diệt ông rất dễ dàng.

Một nữ tử xấu xí kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành nữ vương thống trị cả nước, quan viên cùng quý tộc đế đô mặc dù đều không đồng ý, nhưng không ai đại biểu phản đối. Vài vị công tước có thực lực không tệ, liền kết hợp vùng lên tự lập lãnh địa.

Đáng tiếc đây là Quang Minh đế quốc mà không phải là Mạt La đế quốc, nguyên soái của Quang Minh đế quốc Kiều Trì - Bố Lỗ, một lòng tận trung với hoàng thất, đối mặt với hành vi muốn mưu phản của vài vị công tước, lập tức thỉnh cầu Tĩnh Hương, cho phép suất quân mang toàn bộ số công tước đó tiêu diệt, tịch thu đất đai và tài phú.

Ngày nay các tộc vẫn còn nổi loạn .Do Mạn Nỗ Ngải Nhĩ và Lạc Tư, dẫn công tượng ải nhân cùng nô lệ địa tinh đang vất vả cố gắng, chiến hạm khổng lồ có thể chứa được ngàn người đầu tiên, trải qua nhiều lần sửa đổi cùng thí nghiệm, rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. Cái chiến hạm này, một khi từ Tinh Quang bình nguyên xuất ra đến hải vực, được người khác nhìn thấy, nhất dịnh sẽ được xếp vào trở thành tiên phong, và được ghi vào sử sách.

Ngày này ở giáo đình, Mạt La, Quang Minh, thủ lãnh của ba đại thế lực, tất cả đều là nữ nhân của Diệp Phong. Mặc dù Liên Na và Tĩnh Hương không biết quan hệ của hắn và Á Sắt Lâm, nhưng chỉ cần hắn còn sống, ba đại thế lực sẽ liền một thể. Nhân tộc giờ đây đã bí mật xem như thống nhất toàn tộc.

Mặt trời chiều đã ngã về tây, trong đại điện hoàng cung Mạt La đế quốc, lưu manh công tước vô cùng sang khoái ngồi ở trên vương tọa, nhắm mắt hưởng thụ hai vị nữ vương trước người dùng miệng lưỡi hầu hạ, trong lòng cảm giác thỏa nguyện muốn khóc. Bất luận kỹ xảo của nhị nữ như thế nào, chỉ bằng thân phận của các nàng quỳ thổi tiêu cho ngươi, ngươi có thế không sung sướng sao?

“Lôi Ân, chàng không phải đi tìm Vưu Lị Ny long vương sao? Mau xong nhanh lên một chút đi, chỉ giỏi giày vò người ta a…..” Liên Na nữ vương mặc cung trang màu đen hoa lệ, quỳ gối trước tình nhân, nắm lấy bảo vật làm nàng vô cùng hạnh phúc, tay ngọc sờ đôi môi đã tê dại, hờn dỗi bất mãn.

Tĩnh Hương nữ vương đang ngoạn lông bảo bối, nghe vậy cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong gắt giọng nói: “Tử quỷ, chỉ biết thoải mãn cho chính mình, mà không nghĩ tới cảm thụ của chúng ta, mau mau đi giải quyết việc nghiêm chỉnh. Đừng quên tìm Long vương. Chàng, cái kế hoạch giết thú kia vẫn là việc chính đó!”

“A, lão bà đại nhân, sự tình trọng yếu gì cũng không bằng thời gian này. Các nàng không biết loại sự việc giữa đường chấm dứt này sẽ tổn hại sức khỏe sao?” Không được gian nhân chăm sóc, Diệp Phong lập tức cảm giác thập phần không được thoái mái, đứng lên mang Tĩnh Hương mặc quần dài màu đỏ, đè lên bàn, mân mê mông ngọc nhô cao, xấu xa cười nói: “Hôm nay ta nhất định phải ở đại điện này, hảo hảo chơi đùa hai nữ vương các nàng..hắc hắc..”

“Đừng, Lôi Ân, chàng nếu muốn chúng ta hãy chờ buổi tối quay lại. Bây giờ chàng đừng quấn chúng ta nữa…..” Tĩnh Hương nữ vương bị tình nhân đặt lên trên bàn phía trước vương tọa, giãy dụa không thoát được sự trói buộc của hắn, chỉ phải mở miệng cầu xin tha.

“Không được, ta muốn bây giờ!” Lưu manh công tước tay trái đặt ở lưng Tĩnh Hương, tỏ thái độ thô bạo, tay phải nhanh chóng cởi quần dài màu đỏ của nàng, làm lộ ra ti võng màu hồng bó sát đùi ngọc, cùng với cấm địa che bởi nội khố trắng toát.

Tĩnh Hương biết rõ tình nhân lúc tầm hoan thì một cách thô bạo cùng ngang ngược, trong lòng biết không thể thay đổi suy nghĩ của hắn, chỉ biết nằm xấp trên bàn, tùy ý hắn làm xằng làm bậy.

“Hắc hắc, Hương Hương đại lão bà, vóc dáng của nàng ngày càng thật sự là tốt nha. Nghe nói cái việc này là do có quan hệ với nam nhân mà có, công lao của ta không nhỏ đó!”

Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương nằm sấp trên bàn, mông được nâng lên tư thế thật mê người, và cái cấm địa tuyệt vời của nàng khiến cho hắn phải mê luyến, rồi hắc hắc cười xấu xa, háo sắc kéo nội khố của Tĩnh Hương xuống đầu gối, hai tay ôm trọn bộ ngưu đầy đặn, tiểu hòa thượng phía dưới hung hăng không cố kỵ gì mà đi vào nơi tuyệt vời đó.

“Liên Na, nàng cũng nằm xấp người đi, ta phải cùng lúc hưởng thụ hai nữ vương cao cao tại thượng các nàng.”

Liên Na nữ vương nhìn tình nhân cùng đạo sư tiêu hồn, mặc dù nghĩ rất e thẹn, nhưng tâm trạng cũng rất chờ mong có thể được tình nhân sủng hạnh. Diệp Phong thấy bộ dạng dục hỏa cao thăng mỹ lệ của nàng, lập tức mang nàng kéo đến bên trái Tĩnh Hương, nằm xấp trên bàn nâng cái mông lên cao, trực tiếp xé rách cung trang, lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn nóng bỏng mê người, vuốt ve đùi ngọc thon dài nàng qua tất lưới đen làm bằng lụa, xé rách tiết khố màu đen, hai tay xoa bóp mông ngọc bóng loáng trắng noãn hưởng thụ nhục cảm. Bên dưới là tiểu hòa thượng nhanh chóng công nhập vào cấm địa.

Tại đại điện trang trọng lộng lẫy uy nghiêm, lưu manh công tước hoang dâm đang chuyển động thân thể trên mông của hai vị nữ vương. Hắn cười xấu xa, không ngừng hưởng thu nhị nữ, khiến hắn đạt khoái cảm tuyệt vời. Nghĩ đến có thể tại trong đại điện hoàng cung cưỡi đồng thời hai vị nữ vương, trong lòng khoái cảm dâng cao, tuyệt đối là từ trước đến nay chưa từng có sảng khoái như vậy!

Thành viên long ưng kỵ sĩ đoàn, bây giờ tại tuyết sơn Kì Khoa Nại Đức ở chung với băng sương long ưng, đã thập phần hòa thuận. Kỵ sĩ có thể hoàn toàn dễ dàng cưỡi long ưng xuất kích tác chiến, làm cho Tư Lực đoàn càng trở nên mạnh. Công tước lưu manh da mặt dầy, đang trên thân thể tuyệt vời của hai vị nữ vương, hưởng thụ khoái cảm kích thích, bảo các nàng quỳ xuống trước người, mang toàn bộ tinh hoa bắn ra trên khuôn mặt mĩ lệ của mĩ nhân.

“Công tước đại nhân!”

Trung tâm tuyết sơn Kì Khoa Nại Đức, Diệp Phong thông qua Truyện Tống Trận xuất hiện, xung quanh kỵ sĩ đứng ở trên lưng băng sương long ưng diễn tập công kích lẫn nhau, lập tức cung khướng tới hắn thỉnh an.

Hoàng hôn xuống dưới núi tuyết Kì Khoa Nại Đức, cảnh sắc đặt biệt đẹp hơn, Diệp Phong vừa mới sung sướng cao độ, trở lại địa phương đẹp này, tâm tình nhất thời càng thêm sảng khoái, quay lên bầu trời hướng về kỵ sĩ gật đầu, đi bộ hướng tới Vưu Lị Ny long vương đang cùng Lam Lam, Thánh Ma chơi đùa.

“Lôi Ân, ngươi vừa đến đây lại quan sát thành quả tu luyện của kỵ sĩ thấy sao? Đám tiểu tử kia thật quả là nhân tài, ngươi quả là có mắt!” Vưu Lị Ny long vương theo Lam Lam cùng Thánh Ma chơi đùa, tâm tình đang tốt, đã thấy Diệp Phong đi tới lập tức cao hứng ca ngợi. Trải qua trong khoảng thời gian ở chung, ấn tượng của kỵ sĩ trong tuyết sơn đối với sự đối xử của nó đều rất tốt.

“Hắc hắc, Vưu Lị Ny long vương thấy bọn chúng không có vi phạm cái gì chứ? Ta hôm nay đến đây không phải kiểm tra thành quả, là có một kế hoạch đang chẩn bị thực hiện, cần long ưng và kị sỹ tham gia. Vì tránh cho long ưng và kỵ sĩ không thể tạo thành một thể tương thông, tất yếu sẽ thương vong, cho nên ta muốn hỏi Vưu Lị Ny long vương có thể hay không cho phép long ưng cùng kỵ sĩ thành lập khế ước tâm linh?” Diệp Phong hắc hắc cười hướng về phía Vưu Lị Ny long vương nói ra ý tứ của hắn.

Băng sương cự long được xem là một nhánh một mạch cự long, nhưng không hề được long tộc đặc biệt coi trọng. Băng sương long vương Vưu Lị Ny đối với băng sương long ưng, thuộc hạ của nó, có tuyệt đối quyền lực điều động. Hơn nữa nó đối với Diệp Phong và bọn kỵ sĩ thuộc hạ rất tín nhiệm. Bởi vậy nghe Diệp Phong nói xong, liền hỏi hắn kế hoạch ra sao, thấy rất tốt, uy danh cùng lợi ích cho long tộc, liền cao hứng gật đầu đồng ý.

## 165. Chương 165: Quang Minh Liệt Diễm Tề Đăng Tràng, Phu Thê Liên Thủ Chiến Cửu Đầu

“Ài, đã lâu không ăn thịt người rồi, chung quy ăn những cái này khẩu vị thật là chán. Hắc mao tiểu tử đáng chết, có cơ hội nhất định phải ăn ngươi!”

Màn đêm buông xuống, trăng tròn treo lơ lửng, sao sáng khắp trời, ở giữa giải đất nam đại lục Hỗn Loạn hoang nguyên, phía đông Tạp Lợi Nhĩ hồ, Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng thân hình giống như một ngọn tiểu sơn, buồn bực nuốt nhanh mấy con dã trư, trong đầu hung ác nghĩ.

Ở xung quanh Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, đều là một vài ma thú loại xà bu lại, phóng nhãn nhìn, xung quang Tạp Lợi Nhĩ hồ nơi nơi đều là xà hoặc mãng ( rắn hoặc trăn ) màu sắc không đồng nhất, hình thể khác nhau, thoạt nhìn khá kinh khủng!

“Tê..tê...”

Lúc Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng chuẩn bị nghỉ ngơi thì vài con duệ mục độc giác xà, đột nhiên lẻn đến bên cạnh nó, đầu chỉ về chân trời phía nam, không ngừng phát ra xà tê. Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng thấy thế quay đầu nhìn về phía nam, đã thấy một con cự long hai đầu đang bay về phía mình, cẩn thận quan sát trên lưng rồng còn có một nhân loại thẳng người hứng gió!

“Cự long hai đầu, hắc bạch lân? Trên lưng nó chính là hắc mao tiểu tặc? Tốt lắm, hôm nay ta phải đem hai tiểu gia hỏa này hết thảy ăn sạch!” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nhìn bầu trời phương nam, há mồm lộ ra răng nanh, nghĩ đến có thể báo thù nó liền vô cùng hứng phấn!

“Chào, Cửu Đầu Hoàng các hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ lần trước chia tay, chúng ta hình như có khoảng thời gian rất lâu chưa gặp mặt nhỉ?” Thánh Ma nhanh chóng vọt tới phía trên Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng trăm thước, Diệp Phong nhìn Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng phía dưới cười vui vẻ, gió nhẹ đưa mái tóc đen cùng áo khoác choàng bên ngoài của hắn tung bay trong gió, nhìn thập phần tiêu sái. Nếu không có vẻ cười bất chính kia, phỏng chừng sẽ rất mê người.

Nhưng mà cho dù hắn không có vẻ mặt bất chính này, thì trong mắt Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, hắn cũng đã thành bữa tối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. “Hắc mao tiểu tặc, ta gần đây mỗi ngày đều có nhớ đến ngươi đó, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa đến cửa, tốt, tốt lắm!” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng ngẩng đầu lên trời nhìn Diệp Phong hung tợn cười lạnh.

“Ha ha ha, Cửu Đầu Hoàng các hạ nhớ ta? Thật hay giả đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tiếp tục cung cấp gia súc miễn phí cho các ngươi sao??” Diệp phong nhìn Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng phía dưới, ha ha cười to trào phúng.

Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nghe tiếng cười của Diệp Phong, chín cái đầu đồng thời phát ra một hồi mệnh lệnh cho ma thú tụ tập lại rống lên, nhìn Diệp Phong hừ lạnh nói: “Tiểu tặc, ngươi sẽ không tự mình đến, cho lâu la của ngươi cũng lăn ra luôn đi!”

“Hắc hắc, không hổ là Cửu Đầu Hoàng các hạ, quả nhiên anh minh thần vũ. Nhưng mà ngươi nói đi ra, ta lại để cho bọn họ đi ra. Ta đây chẳng phải là quá mất mặt sao?” Diệp Phong nhìn vẻ tức giận của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, đắc ý cười hắc hắc.

“Ngươi muốn chết!!”

Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nhìn hắc mao tiểu tặc trên bầu trời, trong lòng đại hận, kiêng dè có ma thú loại xà ở chung quanh mình, vì tránh liên lụy bọn chúng, không thể phóng ra cửu giai thổ hệ ma pháp. Đành bỏ qua cửu giai, duy nhất có thể công kích trên bầu trời là tam giai ma pháp “Phi Sa Tẩu Thạch”.

Đất cát và đá trên mặt đất, dưới sự lôi kéo của thổ nguyên tố, giống như phong sa cự lãng bổ nhào qua phía Diệp Phong. Diệp Phong thấy thế hừ lạnh một tiếng, tay phải phất ra một đạo chính khí tinh thuần, lập tức đem phong sa cự lãng đánh tan.

“Sao? Xem ra thực lực của ngươi tựa hồ không tệ!” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng mắt thấy Diệp Phong tùy ý phất tay liền hóa giải được tam giai ma pháp của nó, lộ ra thần sắc có chút kinh ngạc.

Diệp Phong rất hài lòng nhìn vẻ kinh ngạc của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, cười lạnh nói: “Tốt rồi, không chơi với ngươi nữa. Nói đơn giản cho ngươi, từ nay về sau, nơi này là lãnh thổ của Quang Minh đế quốc. Đám ma thú các ngươi cút xéo hết đi cho lão tử!”

“Ha ha ha, tiểu gia hỏa ngươi thật chẳng biết trời cao đất dày, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Sáng thế thần ư?” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nghe Diệp Phong nói xong, ha ha cười to khinh thường.

“Cười hả, cười hả, đợi lão tử đem lân giáp mà ngươi tự cho là cứng rắn cắt ra, xem ngươi còn cười như thế nào!” Diệp Phong nhìn Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng trong lòng hung ác nghĩ, lấy ra năm Quang Minh sáo kiện, nhanh chóng mặc vào đầy đủ. Thoáng chốc, bạch mang thần quang bạo hiện, nhanh chóng bay lên, thẳng về phía chân trời.

“Hả? Đó là cái gì vậy?” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng cùng mới ma thú loại xà quanh mình, đều bị khải giáp đột nhiên xuất hiện trên người Diệp Phong dọa cho hoảng sợ, thập phần không giải thích được vật này là cái gì, vì sao lại phóng ra bạch quang mãnh liệt đến như vậy?

“Đại khối đầu, hôm nay lão tử muốn cho ngươi biết, lân giáp và thể thích không lồ của ngươi cũng không phải lúc nào cũng hữu hiệu đâu!” Diệp Phong trên không khẽ quát một tiếng, hai chân ở trên lưng Thánh Ma mượn lực nhún một cái, thân hình xiên xuống, kiếm chỉ vào giữa thân hình của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, nhanh chóng vọt tới!

Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng vừa nghe Diệp Phong nói, lờ mờ đoán ra một kết cục, chín cái đầu đều đồng thời triển khai công kích, thân hình muốn né tránh thế công của Diệp Phong. Nhưng mà, sự thật tàn khốc, thân hình của nó thật sự quá khổng lồ, đối mặt với Diệp Phong cái loại cao thủ cấp bậc này, căn bản không thể tránh né, đương trường bị Quang Minh thánh kiếm chém tạo ra một vết thương dài đến hai thước, máu tuôn ra như suối. Cơn đau làm nó phẫn nộ rống lên.

Bây giờ ma thú phân bố trong Hỗn Loạn hoang nguyên của nam đại lục, là ngoài yếu trong mạnh, tụ tập bên ngoài đều là ma thú không có thuộc tính, ma thú có thuộc tính toàn bộ tụ tập tại trung tâm giải đất, ngày thường chỉ có đi kiếm ăn mới phải đi ra phía ngoài.

Lúc này, Cực Băng Cự Ô, Liệt Dương Bất Tử Điểu, Điện Quang Bôn Lôi Hạt, Tiêu Phong Cự Dực Điêu, Quang Minh Kim Văn Hổ, Ám Hắc Ngạc Giáp Quy sáu loại cửu giai ma thú, nghe thấy Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng rống lên, đang thống lĩnh ma thú có thuộc tính quanh mình lao tới.

“Hắc mao tiểu tạp chủng đáng ghét, ta phải ăn ngươi!!”

(Cái gì gọi là nổi giận? Cái gì gọi là rống lên rung trời? Nhìn tình hình của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng bây giờ, nghe thanh âm của nó, ngươi sẽ hiểu rõ ngay. )

“Cút mẹ mi đi, lão tử phải băm ngươi.”

Lưu manh công tước đối mặt với tiếng rống của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, cùng với thế công của chín cái đầu to, không cùng nó chính diện giao phong, như con thoi ở phía sau nó, khiến cho thân thể khổng lồ của nó phóng huyết ra.

Lúc này, Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng luôn kiêu hãnh về lân giáp và thân hình khổng lồ từ trước đến nay luôn, xem ra thành nhược điểm trí mạng của nó. Đối mặt với Diệp Phong nhỏ người này, điên cuồng chạy tới chạy lui, Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng đau đớn và phẫn nộ đan xen không ngừng điên cuồng rống lên, nhưng cũng không có biện pháp để tóm Diệp Phong.

“Hắc, Lạc Kì, ngươi xem đoàn trưởng đại nhân thật oai phong. Một người đem siêu cấp đại mãng xà đánh đến thảm hại kìa!”

“Ha ha, Bối Khắc, ở tại đây nhìn, không bằng đi xuống giúp đoàn trưởng đại nhân thu thập đám tiểu cá chạch kia!”

Quang Minh long đầu Bối Khắc nhìn đoàn trưởng đại nhân đem con vật khổng lồ có chín cái cái đầu to, đánh cho liên tục rống lên đau đớn, trong lòng rất bội phục, trong miệng cảm khái ca ngợi, nghe được Hắc Ám long đầu Lạc Kì ha ha cười to. Giương cánh đánh về ma thú loại xà phía dưới.

“Các huynh đệ, xông lên nào!”

Thánh Ma vừa triển khai hành động, mặt đất nam phương cách đó không xa đột nhiên ầm vang, Thụy Ân thống lĩnh Đại Địa kỵ sĩ từ trong lòng đất lao ra, mắt thấy đoàn trưởng đang cùng Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng chém giết, lập tức từ trong không gian giới chỉ phóng ra Truyện Tống Trận, kêu Đại Địa kỵ sĩ đoàn cùng hắn lao về hướng ma thú loại xà.

“Dát!” Một tiếng đại bàng kêu trong trẻo vang lên, đông phương mỹ nhân Mộng Hinh, mặc một bộ trang phục màu đỏ bó sát người, đứng trên lưng Quang Minh Bạch Vũ Điêu, từ Truyện Tống Trận bay ra, lập tức mặc Liệt Diễm ngũ sáo kiện vào. Trong nháy mắt, Liệt Diễm sáo trang hợp thành, thần quang đỏ rực bạo xạ lóe lên, bay thẳng về phía chân trời.

“Đáng ghét, lại vừa xuất hiện một đạo quang mang cổ quái, rốt cuộc là vật gì vậy, trường kiếm của hắc mao tiểu quỷ sao lại có thể sắc bén như vậy?” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng phải chịu thánh kiếm của Diệp Phong điên cuồng chém cho đau dữ dội. Cái đầu to ở giữa nhìn về phái Mộng Hinh ở bên kia, đầu đầy nghi vấn. Về vấn đề quân địch đột nhiên xuất hiện bộ đội, nó đã sớm đoán được, vẫn chưa giật mình, nếu như không xuất hiện nó mới thấy kỳ quái!

Thần quang của Quang Minh sáo trang xuất hiện, cường giả các nơi đã có năng lực đề kháng. Biết là Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ sử dụng sáo trang, nhưng mà thần quang của Liệt Diễm sáo trang, thật sự khiến cho cường giả các nơi chấn động, không giải thích được, khó hiểu là Liệt Diễm sáo trang trước kia đột nhiên mất tích, như thế nào lại đột nhiên hợp lại xuất hiện thần quang. So với ở phía dưới, Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng không hiểu thần khí sáo trang là cái gì, tự nhiên càng thêm mê võng.

“Ha ha ha ha, các huynh đệ, tọa kỵ của Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn chúng ta có thể toàn vẹn hay không, đều dựa vào hôm nay cả, các ngươi đều đánh hăng vào cho ta, giết nhiều ma thú, sau này bổn đoàn trưởng sẽ đi xin lão đại ban thưởng, rõ chưa?” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc, thống lĩnh Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn từ Truyện Tống Trận lao ra, lập tức căng cổ hô to.

“Rõ!” Chúng Liệt Diễm kỵ sĩ đều lên tiếng hoan hô, đi theo bại hoại đoàn trưởng của bọn chúng, hướng ma thú loại xà quân địch triển khai công kích.

“Hống hống...” Từng trận rồng ngâm quái dị vang lên, trọng trang kỵ sĩ cưỡi Băng Sương Long Ưng từ Truyện Tống Trận bay ra, dưới sự thống lĩnh của Băng Sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, triển khai công kích về phía quân địch, Long Ưng kỵ sĩ đoàn dưới cờ của lưu manh công tước, lần đầu tiên mở màn chiến dịch.

Theo sát phía sau Long Ưng kỵ sĩ đoàn là Bạch Điêu xạ thủ đoàn, Lôi Đình đại đao đoàn, Hỏa Thương xạ thủ đoàn cùng với Linh Ngưu, Cự Giải, Bạch Lang, Cự Nhân bốn trung đội, cũng tới tấp triển khai công kích.

Tĩnh Hương trở thành nữ vương của Quang Minh đế quốc, Diệp Phong tự nhiên không thể để cho ma thú uy hiếp đến biên cảnh của Quang Minh đế quốc, phân phó Đại Địa kỵ sĩ đoàn từ trong lòng đất dò xét kỹ càng sự phân bố của ma thú, để bây giờ lập tức thực hiện kế hoạch giết thú.

Từng trận gầm gừ của dã thú vang lên, Cực Băng Cự Ô, Liệt Dương Bất Tử Điểu sáu loại cửu giai ma thú, thống lĩnh lượng lớn ma thú có thuộc tính, sau khi Tư Lược đoàn toàn thể phóng ra, lao đến hiện trường, mắt thấy vua của bọn chúng, bị một nhân loại chém cho toàn thân là máu, đầu tiên là giật mình sững sờ, lập tức gầm lên giận dữ đánh về phía địch nhân.

Mộng Hinh thích đẹp, giống như Diệp Phong, mặc Liệt Diễm sáo trang, không nghĩ tới phải đội mũ sắt. Liệt Diễm thần giáp đỏ rực, tôn lên thân thể mềm mại có những đường cong lung linh cực độ mê người của nàng, thêm nữa nàng tay phải cầm kiếm, đầu đội Liệt Diễm thần quan có khắc hỏa diễm văn chương, nhìn rất oai hùng, hiên ngang, cực kỳ sinh đẹp, khiến cho Diệp Phong giữa lúc công kích Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, lòng hươu dạ vượn, trong đầu bắt đầu liên tưởng xấu xa, trở về phải hảo hảo chơi đùa cựa phẩm mỹ nhân nhi dưới trạng thái này.

“Lão công, thiếp đến giúp chàng!” Mặc Liệt Diễm sáo trang, đơn đấu Mộng Hinh không có sợ kẻ nào, thúc Quang Minh Bạch Vũ Điêu dưới chân bay đến trước mắt Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng, phiêu nhiên hạ xuống, tay phải cầm kiếm gia nhập chiến đoàn, học biện pháp của người yêu, chuyên tâm chặt vào thân hình khổng lồ của Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng.

“Ha ha ha, đại khối đầu, ngươi có vận may được phu thê chúng ta đồng thời ra tay, tuyệt đối là sự tình đáng quang vinh. Hôm nay, ma thú nơi này cho dù không chết, cũng phải toàn bộ trở thành chiến lợi phẩm của Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ ta...ha ha ha...” Lưu manh công tước cùng kiều thê mỹ lệ một trắng một đỏ như con thoi ở phía sau Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng điên cuồng chém mạnh, trong miệng hưng hăng hống hách hưng phấn cười to.

“Đáng căm ghét, ngươi đồ nhỏ bé kia, đồ bò sát cực độ vô sỉ, ta phải đem ngươi nhai đến nát bấy!!!” Bạo Sa Cửu Đầu Hoàng nhìn Diệp Phong và Mộng Hinh chạy tới chạy lui phía sau mình không ngừng chém mạnh, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chuẩn bị xuất ra một bản lĩnh kinh người khác của nó!

## 166. Chương 166: Thánh Kiếm Ma Kiếm, Tru Cửu Đầu

Từng trận tiếng tạc đạn bạo phá vang lên, Tư Lược đoàn thành viên dựa vào con đường mòn cũ, hướng vào đám ma thú đối phương tiến hành ném một loạt tạc đạn oanh kích, sau đó kết đội hình triển khai đột kích. Những ma thú ngày sau có thể sử dụng, xuống tay nhẹ một chút, còn thứ dùng không được trực tiếp đánh chết ngay!

Phạm vi công kích của cửu giai ma pháp quá rộng nên sáu con cửu giai ma thú đang tiến đến phía sau, cũng như Bạo sa cửu đầu hoàng, do cố kị bọn ma thú chung quanh, không thể phóng thích cửu giai ma pháp, chỉ có thể cận thân xáp chiến, hoặc phóng thích ma pháp công kích phạm vi nhỏ.

“Đi tìm chết, bọn sâu bọ thấp hèn!” Bạo sa cửu đầu hoàng rống giận một tiếng, xuất ra bản lĩnh giữ nhà của nó, chín cái đầu to cùng lúc há miệng ra, hướng về Diệp Phong và Mộng Hinh phun ra khí thể màu vàng tối, tất cả đất đá cỏ cây bị khí thể chạm trúng, tất cả đều mục rữa tan chảy.

Diệp Phong và Mộng Hinh thấy tình huống này, trong lòng biết khí thể vàng tối đó có độc, liếc mắt nhìn nhau hiểu ý, đồng thới phóng thích thần khí sáo trang mang theo quang, hỏa kết giới, đem độc khí vàng tối ngăn chặn bên ngoài, không thể gây thương tốn cho bọn họ!

“Đang giận, bọn chúng thế mà lại có kết giới!” Bạo sa cửu đầu hoàng thấy kết giới của phu thê Diệp Phong, lập tức lộ ra thần sắc tức giận, không còn tiếp tục phun độc khí màu vàng tối về phía họ, ngược lại phun loạn lên khu vực chung quanh nó. Không cần nhiều công phu bản thân nó đã được độc khí vàng tối bao phủ, khiến phu thê Diệp Phong không thể thấy rõ cử động của nó bên trong!

“Hừ, con lươn bự, ngươi tưởng đem độc khí bao phủ chính mình, chúng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Hôm nay lão tử cho ngươi kiến thức một chút cái gọi là thực lực!”

Ma thú tại phụ cận, thấy vương của bọn chúng phóng thích độc khí, tất cả đều tránh ra xa xa, sợ bị độc khí nhiễm vào người. Diệp Phong nhìn độc khí bao quanh Bạo sa củu đầu hoàng, hừ lạnh một tiếng hung ác, đem Quang Minh thánh kiếm chuyển sang tay trái, tay phải năm ngón khẽ vươn ra, triệu hồi Hắc ám ma kiếm, vận hành chánh ma nhị khí trong cơ thể, nhún người nhảy lên cao hơn sáu trượng. Hai tay trái phải cầm tah1nh kiếm và ma kiếm giơ cao quá đầu, dùng “Chí tôn cửu thức” đệ tam thức “Kiếm ngạo thương khung, tru yêu tà” cùng “Chí tôn cửu thức” đệ cửu thức, “phách sơn đoạn nhạc, vô song trảm”.

Chánh ma nhị khí được thúc đẩy, điên cuồng từ thể nội hắn mãnh liệt xuất ra, bao quanh hắn xoay tròn rất nhanh, phân biệt quấn quanh thân thánh kiếm và ma kiếm, trong nháy mắt tăng vọt. Quang mang bắn ra bốn phía, chói mắt vô cùng, hình thành hai thanh cự hình kiếm khí một đen một trắng dài đến trăm thước. Theo hai tay hắn vung lên hạ xuống, hướng về phía độc khí bao quanh Bạo sa cửu đầu hoàng bổ tới.

“Hắn, hắn sao lại có thể đồng thời sử dụng Quang Minh đấu khí và Hắc ám đấu khí?? Thế, thế nào lại như vậy?!” Bạo sa cửu đầu hoàng bên trong độc khí, cùng với bọn ma thú chung quanh, mắt thấy Diệp Phong có thể dùng hai loại đấu khí Quang Minh và Hắc Ám. Tất cả đều chấn động khó có thể tin.

Hình thể khổng lồ đến mức như Bạo sa cửu đầu hoàng, muốn tránh né công kích, tốc độ cùng hình thể trở thành nhược điểm chí mạng. Bây giờ nó thấy không thể tránh né công kích, trong lòng nổi ý tàn nhẫn, chín cái đầu to trực tiếp nghênh đón kiếm khí đang tới. Muốn hi sinh vài cái đầu để cản kiếm khí, ngang ngạnh liều nuốt lấy tên hắc mao tiểu tặc. Dù sao chỉ cần cái đầu ở giữa không đứt, tám cái đều còn lại đều có thể từ từ khôi phục.

Chánh ma nhị khí mạnh như sóng trào, khí phách cuồn cuộn, Diệp Phong trên không vung kiếm chém xuống, mang theo sát ý vô cùng, nhanh chóng chém trúng Bạo sa cửu đầu hoàng đang nghên đón phía trước, chặt đứt sáu cái đầu hai bên trái phải.

“Thứ rác rưởi nhỏ bé, đến tìm chết!”

Chín đầu chém sáu còn ba. Cái đầu lớn ở giữa của Bạo sa cửu đầu hoàng đau đớn gầm lên một tiếng, hai cái đầu khác nhanh chóng lao tới trước người Diệp Phong, bốc mùi tanh hôi khiến người khác ngửi thấy là buồn nôn, trước mắt muốn cắn xé nuốt chửng Diệp Phong.

“Hỏa hoàng triển sí”

Khi hai cái đầu to lớn của Bạo sa cửu đầu hoàng chỉ còn cách Diệp Phong chưa đến một thước, một tiếng quát yêu kiều đột nhiên vang lên, Mộng Hinh tay phải nắm Liệt Diễm thần kiếm, nhún người nhảy lên sử dụng “Bất tử hỏa hoàng quyết” đệ nhất thức “Hỏa hoàng triển sí”, kiếm khí mang theo liệt diễm hừng hực, khinh linh phiêu lãng, giống như hai cánh của hỏa hoàng vỗ lên xuống bay tới đánh trúng hai cái đầu đang muốn cắn xé Diệp Phong.

“Tê ... hống ...” Tiếng kêu thảm thiết inh ỏi vang lên, lại thêm hai đầu lâu bị chặt đứt, Bạo sao cửu đầu hoàng chín đầu chỉ còn một, ngẩng đầu rít lên một tiếng, nhanh chóng quay người lui về phía sau, trong lòng tự trách vì đã bỏ quên mất một đối thủ khác ở ngoài.

“Ha ha ha, con lươn bự, cảm giác thế nào, đây là hậu quả ngươi coi thường lão bà của ta!” Diệp Phong hạ xuống mặt đất, hai tay cầm kiếm nhỉn Bạo sa cửu đầu hoàng đang chật vật, hưng phấn ha ha cười to. Tên gia hỏa này đã sớm thấy Mộng Hinh đang chờ đợi ra chiêu, bằng không hắn đã sớm tìm cách tránh né đòn cắn xé của hai cái đầu to lớn.

“Đáng giận, đáng giận, ngươi là con sâu bọ hèn mọn, ta phải nuốt sống ngươi!!” Bạo sa cửu đầu hoàng nghe thế bạo nộ điên cuồng hét lên, thú tính đại phát, mất đi lý trí điên cuồng lao tới Diệp Phong.

Ngoại trừ Quang Minh kim văn hổ và Liệt dương bất tử điểu trong mắt có chút sợ hãi khi nhìn Quang Minh sáo trang và Liệt Diễm sáo trang, còn bốn con cửu giai ma thú còn lại, thấy Bạo sa cửu đầu hoàng không địch nổi đối phương, lập tức muốn xông lên trợ giúp.

Đang tiếc, ngoại trừ Hắc Ám ngạc giáp quy ở một bên đánh thẳng vào thì Điện quang bôn lôi hạt, Tật phong cự dực điêu, Cự băng cự ô phân biệt bị Song đầu cự long Thánh Ma, Băng sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, cùng Lôi Nặc và mười gã Kì Lạp Tư cự nhân chặn đánh!

“Hinh nhi, nàng đi giết con rùa đen kia, ta đến xử lý con lươn bự này!” Đối mặt với Bạo sa cửu đầu hoàng đang cuồng nộ xông tới, lưu manh công tước quan sát tình huống, lên tiếng phân phó rồi nhanh chóng tiến lên nghênh đón.

Hắc Ám ngạc giáp quy, củu giai ma thú, cơ thể dài ba thước, vẻ ngoài kì đặc, nhìn thô thiển tàn ác như cá sấu, đầu và chân đều không thể rút vào bối giáp (mai rùa), cái miệng dài ra phía trước quặp xuống như mỏ chim ưng, bối giáp rất lớn, phía trên lưng có ba dải hẹp dài buông thả, bên cạnh mai có nhiều thứ hình dạng như cái răng nhú ra, giống như một cái cưa, mỗi phiến vảy trên bối giáp đều có vật nhô lên. Con mắt xuất hiện hai bên miệng. Đầu trước, trên lưng và cổ có rất nhiều miếng da sần sùi , rất giống như mụt nhọt trên thân con cóc. Đầu, cổ, mai tại bụng có vô số xúc tu, có thể âm thầm phát ra cửu giai Hắc Ám ma pháp, độ cứng rắn của mai rùa có thể so với huyền thiết!

Mộng Hinh nghe Diệp Phong phân phó xong, lập tức vung kiếm chặn đứng Hắc Ám ngạc giáp quy đang muốn đến giúp Bạo sa cửu đầu hoàng, dựa vào Liệt Diễm thần kiếm sắc bén, chém Hắc ám ngạc giáp quy đến mức kêu đau rối rít, chiếm hết thượng phong!

“Tên sâu bọ đáng chết, đi chết cho ta!”

Bạo sa cửu đầu hoàng nhìn hắc mao tiểu tặc đang lao đến đón đánh mình, phẫn nộ tê hống một tiếng, phóng thích cửu giai ma pháp “Sa thổ bào hao”, đất đá trên mặt đất, bị thổ nguyên tố xao động khiên dẫn, trong nháy mắt sinh ra dị biến, giống như lợi kiếm lao vụt lên bầu trời, đan xen quấn quít, tiếng gió rít gào truyền ra, phạm vi mở rộng, cả Tư Lược đoàn thành viên và ma thú chung quanh Tạp Lợi Nhĩ hồ, đều bị công kích!

“Trời ạ, nó điên rồi, thật sự là con mẹ nó tính khí của súc sinh, ngang nhiên không quan tâm sống chết của đồng bọn để phóng thích loại ma pháp đại phạm vi này!”

Diệp Phong mắt thấy Bạo sa cửu đầu hoàng không quan tâm ma thú quanh nó, sử xuất ra cửu giai ma pháp công kích trên phạm vi lớn, trong lòng bực bội thầm mắng, dựa vào có kết giới và Quang Minh thánh giáp hộ thể, không để ý đến ma pháp công kích, thánh kiếm và ma kiếm trên hai tay trái phải, lại sử dụng “Kiếm ngạo thương khung, tru yêu tà” cùng “Phách sơn đoạn nhạc, vô song trảm” điên cuồng chém xuống cái đầu còn lại của Bạo sa cửu đầu hoàng.

Bạo sa cửu đầu hoàng chỉ còn có một cái đầu lâu, đối mặt với cự hình kiếm khí của Diệp Phong, không dám khinh thường, phóng xuất kết giới hộ thể, miệng phun độc khí, phóng thích thổ hệ ma pháp miễn cưỡng có thể dây dưa vói Diệp Phong.

Dưới sự công kích của cửu giai ma pháp Sa thổ bào hao, trọng trang khải giáp bằng cương thiết của thành viên Tư Lược đoàn thể hiện ra ưu thế của chúng. So với ma thú bị đá bay cát chạy đánh nát thì tổn thất của bọn họ có thể nói là không đáng kể.

Sáu con cửu giai ma thú khác, thấy ma pháp của Bạo sa cửu đầu hoàng không chỉ không có hiệu quả đả kích với đối phương, ngược lại còn làm ma thú phe mình tổn thất không nhỏ, càng không dám khinh suất sử dụng cửu giai ma pháp.

Kết quả hành động rụt rè tay chân này của bọn chúng trực tiếp tiện nghi cho Tư Lược đoàn thành viên đang công kích chúng, khiến cho đám ma thú bị đánh ngất hay bị tru sát, số lượng trở nên càng lúc càng ít.

“Tê hống ...” Bạo sa cửu đầu hoàng bị Diệp Phong đánh đến mức nguy cơ tràn ngập, lại thấy ma thú phe mình càng lúc càng ít, địch quân công kích càng lúc càng mạnh, lúc này phát ra một trận rống giận, nhắc nhở sáu con cửu giai ma thú khác toàn lực thích phóng ma pháp!

“Hắc hắc, đồ lươn to, lúc này ngươi còn tâm tư chú ý kẻ khác à. Nếu ngươi đã cho ta cơ hội giết ngươi, ta mà bỏ qua thì cũng quá có lỗi với ngươi, đến minh giới tiếp tục làm ma thú vương giả của ngươi nhé!”

Diệp Phong huy vũ kiếm khí chém điên cuồng vào Bạo sa cửu đầu hoàng, thấy nó độ nhiên phát ra tiếng tê hống hiệu lệnh lập tức lộ ra phôi tiếu kiểu lưu manh, hai tay là thánh kiếm và ma kiếm, tại trước người huy vũ đan chéo vào nhau, phóng thích hai đạo kiếm khí một đen một trắng quấn vào nhau, giống như long quyển phong(lốc xoáy) như chớp đánh về phía Bạo sa cửu đầu hoàng

“Không!!”

Bạo sa cửu đầu hoàng vừa mới nhắc nhở sáu con cửu giai ma thú khác, khinh hãi thấy kiếm khí đan xen của DIệp Phong tiến đến, không còn tránh kịp, ngay lúc phát ra một tiếng gầm không cam lòng, liền bị hắc bạch kiếm khí bổ nát cái đầu còn sót lại, thân thể to lớn đổ rầm xuống đất!

Bọn ma thú chung quanh thấy tình huống này đều giật mình sững sờm không thể tin được vị vua cường đại của chúng lại bị một nhân loại nhỏ bé giết chết, sự phẫn nộ và sợ hãi cùng lúc trỗi dậy trong tim chúng.

Tiếng gầm gừ trận trận vang lên, bọn ma thú phẫn nộ đều gầm lên, xông về phía Diệp Phong muốn cắn nát hắn. Còn bọn bị sợ hãi thì chạy cuống lên, muốn trốn đi.

Ma thú muốn quần công đoàn trưởng đại nhân, Tư Lược đoàn thành viên đương nhiên không cho phép, tất cả reo hò ra sức ngăn chặn, nhất thời làm chiến huống giữa hai bên người và thú trở nên hỗn loạn.

Băng sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ đấu với Tật Phong cự dực điêu. Song đầu cự long Thánh Ma với Điện quang bôn lôi hạt. Lôi Ân và mười tên Kì Lạp Tư cự nhân đấu với Cực băng cự ô. Còn đông phương mỹ nhân Mộng Hinh thì với Hắc ám ngạc ngư quy. Ngoại trừ Quang Minh kim văn hổ và Liệt dương bất tử điểu sợ hãi Quang Minh, Liệt Diễm lưỡng đại sáo trang, bốn con ma thú khác dưới sự tấn công điên cuồng của cường giả trong Tư Lược đoàn đã lâm vào nguy cơ ngập đầu.

“Ha ha ha, một lần có thể thu được nhiều ma tinh như thế, lão tử hôm nay thật sự phát tài rồi. Cái tên tiểu súc sinh Tiểu Hắc kia nếu thấy nhiều ma tinh như vậy, có thể hưng phấn đến ngất xỉu không nhỉ?”

Lưu manh công tước nhìn chiến huống trên chiến trường, trong lòng tràn ngập niềm tin tất thắng, nghĩ đến tiểu súc sinh do ăn phải đồ hư đến nỗi tiêu chảy kiệt sức khiến không thể tham chiến, không nhịn được lộ ra nụ cười cao hứng, hai tay vung thánh ma song kiếm lên, xông vào trong đám ma thú, miệng hét lớn cứng rắn hiệu trương: “Các ngươi, cố lên cho lão tử, hôm nay mọi thứ ở đây đều con mẹ nó là của chúng ta!”

“Rõ!” Đại lưu manh vừa hô lên, bọn tiểu lưu manh cũng lập tức hưng phấn cùng nhau lĩnh mệnh.

## 167. Chương 167: Phong Thu Khánh Chúc, Ngập Ngập Khả Nguy Đích Dực Nhân Vương Quốc

“Này, này, Lôi Nặc, tên tiểu tử ngươi sao cứ đến lúc thế này đều biến thành tiểu bất điểm đến trộm thức ăn? Thật là không có tiền đồ mà!”

Màn đêm phủ xuống, ánh sao đầy trời, bên trong Phong Diệp thành ầm ĩ huyên náo, Tư Lược đoàn thành viên đang vì đại hỉ sự tiêu diệt ma thú, mở tiệc ăn mừng. Chủ quản Thụy Ân của hương kì ải nhân, thấy Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc đã biến thành hình dạng ải nhân để trộm thức ăn, lập tức bực mình quát nhẹ.

“Hắc hắc, Thụy Ân đại ca, giúp ta đi. Ban ngày chúng ta đánh đấm trở về mỏi mệt nên đi ngủ, ta bây giờ rất đói bụng. Món hương lạt khảo nhũ trư(vú heo nướng thơm cay) của huynh thật quá ngon, trước hết để ta ăn một cái đã!”

Phía sau cái bàn đang bày hương lạt khảo nhũ trư, Kì Lạp Tư cự nhân Lôi Nặc trong hình dạng ải nhân, nhìn Thụy Ân cười hắc hắc lấy lòng, há miệng cắn vào cái nhũ trư non mềm thơm phức, bắt đầu ăn điên cuồng. Chỉ thấy Thụy Â lắc đầu thở dài: “thật không hổ là cái thùng cơm tham ăn!”

Đêm qua, Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn thành công tiêu diệt ma thú có thuộc tính tại Hỗn Loạn hoang nguyên ở nam đại lục, giết chết Bạo sa cửu đầu hoàng, Cực băng cự ô, Hắc ám ngạc giáp quy và nửa số ma thú, bắt sống Điện quang bôn lôi hạt, Tật phong cự dực điêu, Quang Minh kim văn hổ, Liệt dương bất tử điểu cùng nửa số ma thú, tuyệt đối có thể gọi là thu hoạch rất hậu hĩ!

Trong đó, Điện quang bôn lôi hạt là bị Thánh Ma đánh ngất, Tật phong cự dực điêu là do Lạp Phỉ Nhĩ đánh trọng thương bắt sống, còn Quang Minh kim văn hổ và Liệt diễm bất tử điểu thì tương đối tức cười, không cần thành viên Tư Lược đoàn hạ thủ với chúng, chúng nó đã ôn thuận nằm trên mặt đất, nhìn Diệp Phong và Mộng Hinh.

Sau khi Thánh Ma giao tiếp vơi chúng, lưu manh công tước biết chúng vì sợ hãi với lưỡng đại sáo trang, hơn nữa đối với lưỡng đại sáo trang có loại cảm giác thân thiết khó giải thích, cho nên mới ôn thuận đầu hàng.

Mặc dù không biết chuyện này là thế nào, bất quá cửu giai ma thú ngoan ngoãn đầu hàng, Diệp Phong tự nhiên mừng rỡ cao hứng, để Mộng Hinh giải ước với Quang Minh bạch vũ điêu tại chỗ, sau đó lập ước với Liệt dương bất tử điểu. Con ma sủng này có chúc tính và võ công cùng với Mộng Hinh, có thể nói là tuyệt phối(rất phù hợp)!

Sau khi xem xét cấp cho Lôi đình đại đao đoàn đủ số tiểu hình (hình dạng nhỏ) ma sủng “Ác ma độc hạt”, Diệp Phong đem Điện quang bôn lôi hạt cấp cho Ai Đức, khiến tên mập này mừng đến thiếu chút nữa đã ôm nó lên cắn một cái. Còn Quang Minh kim văn hổ và Tật Phong cự dực điêu, tên gia hỏa này chuẩn bị đưa cho Á Sắt Lâm và Phỉ Phỉ.

Lam Lam nuốt ma tinh của Cực băng cự ô, hình thể gia tăng rất nhiều, bây giờ so sánh đã không thua sút Thánh Ma, tiếp cận với thân hình của cự long trưởng thành, bất quá tuổi vẫn còn nhỏ như trước.

Theo Vưu Lị Ny long vương nói, Hắc ám long tinh có thể tăng cường thực lực của Hắc Ám ma long. Diệp Phong vừa mới có được mười cái Hắc ám long tinh, đã muốn cho Lạc Kì nuốt vào, bất quá e ngại khuyến cáo của Vưu Lị Ny long vương, lo lắng thưc lực của Lạc Kì bạo tăng, sẽ ảnh hưởng hoặc thương tổn đến Bối Khắc.

Ngẫm lại tình huống chính mình lúc dung hợp Hắc Ám ma kiếm, Diệp Phong hiểu được lời nói của Vưu Lị Ny long vương rất có đạo lý, liền bảo tồn số Hắc Ám long tinh chưa sử dụng, chuẩn bị tương lai nếu có được Quang Minh long tinh, sẽ để cho Thánh Ma dùng cùng một lúc.

Buổi sáng hôm nay, tiểu súc sinh Tiểu Hắc trước sau nuốt ma tinh của Hắc ám ngạc giáp quy và Bạo sa cửu đầu hoàng, đột nhiên choáng váng té xỉu trên mặt đất, thiếu chút nữa làm Lộ Lộ sợ phát khóc. Cũng may tiểu súc sinh ngủ đến hoàng hôn cũng tỉnh dậy, chạy nhảy vui đùa xem ra không có dị trạng gì, hơn nữa tốc độ và lực lượng lại bạo tăng. Lộ Lộ lúc này mới yên tâm!

Lưu manh công tước trở về lúc sáng sơm ôm Mộng Hinh tiêu hồn rồi ngủ, đã biết tình huống của Tiểu Hắc, để cho Thánh Ma cùng nó giao tiếp một phen, cũng đã hiểu ít nhiều tình huống. Dự đoán theo kinh nghiệm tự mình nuốt ma tinh của Tiểu Hắc, đại khái là do ma tinh của Hắc ám ngạc giáp quy và Bạo sa cửu đầu hoàng có nặng lực quá mạnh, thân thể của nó không thể tiếp nhận nên mới hôn mê.

Tên tiểu súc sinh này, ngươi no đến ngất xỉu cũng đáng đời. Đây là sau khi lưu manh công tước biết Tiểu Hắc không có việc gì, cười nhạo sự tham lam của Tiểu Hắc. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiểu Hắc tham như vậy đều là học từ hắn, ha ha...

Ma thú có thuộc tính đã xử lý, ma thú không thuộc tính không đủ đáng sợ, sớm trước khi hành động, Diệp Phong đã cho Liên Na và Tĩnh Hương, truyền lệnh cho Cát Lôi Tư nguyên soái của Mạt La, đái lĩnh quân đội đi bắt bọn ma thú không thuộc tính ở ngoại vi, phỏng chừng bây giờ đại quân đã triển khai hành động.

“Thiếu gia, yến tiệc đã chuẩn bị xong, ngài khi nào thì bắt đầu?”

Đằng sau cái bàn phía trên cái sân rộng ở trung ương Phong Diệp thành, lưu manh công tước chính là đang trái ôm phải ấp Liên Na nữ vương và Tĩnh Hương nữ vương, ngồi trên ghế hưởng thụ xoa bóp của Nguyệt Nhi và Mộng Hinh, Lộ Lộ mỉm cười tiến lên bẩm báo xin lệnh.

“Lão đại, nhanh bắt đầu đi, các chuynh đệ đều chờ không nổi rồi!” Bại hoại kị sĩ Khải Đặc, cùng các thành viên chủ chốt của Tư Lược đoàn, ngồi ở những chiếc bàn đơn bày hai bên trái phải của Diệp Phong, thúc giục nôn nóng.

“Tên tiểu tử ngươi luôn luôn là kẻ gấp nhất!” Diệp Phong ngồi sau bàn, nhìn Khải Đặc bực mình cười mắng, ra hiệu cho Lộ Lộ thông báo cho mọi người bắt đầu ăn mừng, hai tay thừa cơ hội không ai thấy được, một trái một phải cách một lớp váy bóp nắn ngọc đồn của Liên Na và Tĩnh Hương, ngang ngược không e dè hưởng thụ nhục cảm, trên mặt tràn đầy vả mặt cười xấu xa. Liên Na, Tĩnh Hương nhị vị nữ vương bệ hạ bị trêu tức, nắm phần quyền lại vung lên cùng đánh loạn vào hắn!

Trong Phong Diệp thành đều là Tư Lược đoàn thành viên, lúc này mấy vạn người lấy quảng trường làm trung tâm, tổ chức một yến tiệc siêu đại quy mô. Lộ Lộ đem mệnh lệnh bắt đầu của Diệp Phong truyền ra, tiểu lưu manh trong toàn thành trì lập tức cao hứng hoan hô, tận tình ăn to uống lớn, cảnh tượng nhiệt náo dị thường, không khí thật tốt!

“Chi ... ngô ...” Lưu manh hầu tử ngồi ở cạnh bên trái cái bàn trước người Diệp Phong, tay trái cầm một miếng dưa tây, tay phải cầm một cái cành gà rán giòn, ăn uống nhồm nhoàm không một chút hình tượng, tiểu bộ dạng đặc biệt làm người ta yêu thích.

“Đại sư, lần trước cải tiến Liệt Diễm thần phủ còn sót lại một ít kim loại kì lạ, có thể làm cho Tiểu Hắc một cây đoản kiếm hay không?” DIệp Phong ngồi trên ghế, hưởng thụ mỹ thực do năm vị mỹ nhân đưa đến tận miệng, nhìn bộ dạng ăn uống của Tiểu Hắc, cười cười hỏi Mạn Nỗ Ai Nhĩ.

“Ân ... đoàn trưởng thật tinh minh, nếu dùng kim loại kì lạ của thần phủ làm một thanh đoản kiếm cho Tiểu Hắc, lực sát thương nhất định càng thêm cường hãn. Yên tâm đi, loại việc này cứ giao cho ta, cam đoan sẽ làm ra một đoản kiếm thích hợp cho Tiểu Hắc dùng!” Mạn Nỗ Ai Nhĩ đang uống rượu nghe Diệp Phong nói xong, gật đầu biểu thái cao hứng.

“Ha ha, tốt, tốt, ta kính đại sư một chén!” Lưu manh công tước nghe Mạn Nỗ Ai Nhĩ nói xong, thập phần cao hứng, nâng chén một hơi uống cạn, nói với Khải Đặc và Ai Đức: “Ngày mai các ngươi mang theo bộ đội của mình hiệp trợ Cát Lôi Tư vây bắt ma thú, xong việc đếm đủ số lượng ba loại ma thú Xích mao cuồng câu, Ác ma độc hạt, Lục vũ hùng ưng đã bắt, đem tất cả về cho ta!”

“Hắc hắc, lão đại yên tâm, ngài không nói thì chúng ta cũng không quên chỗ tiện nghi đó đâu!” Khải Đặc và Ai Đức nghe thế cùng cười hắc lên.

“Cái gì tiện nghi? Hai người các ngươi là muốn từ trong ta tay chiếm tiện nghi à?” Liên Na nữ vương ra vẻ bất mãn trừng mắt nhìn hai tên bại hoại, cáu kỉnh gắt khẽ.

“Hắc hắc, nói sai rồi, nói sai rồi, tiện nghi của nữ vương đại tẩu, chính là tiện nghi của lão đại, hắc hắc ...” Khải Đặc và Ai Đức hai tên bại hoại, thấy Liên Na lộ ra thần sắc bất mãn, lập tức cười tươi lấy lòng. Năm vị giai nhân bên cạnh Diệp Phong, nhìn vẻ mặt của hai gã liền bắt đầu phì cười.

“A a, thật náo nhiệt a!” Á Sắt Lâm giáo hoàng mĩ diễm động nhân, mặt một bộ trường bào màu trắng của giáo đình, thông qua Truyện Tống Trận đã đến Phong Diệp thành, có sự tình trọng yếu muốn thương lượng với Diệp Phong, thấy yến tiệc đang được cử hành, đi tới trung tâm của quảng trường, thấy Diệp Phong và Lộ Lộ ngũ nữ, không kềm được lộ ra nụ cười.

Dưới sự an bài của lưu manh công tước, Liên Na, Tĩnh Hương, Mộng Hinh ba vò giấm lớn này đều tưởng Á Sắt Lâm giáo hoàng, có mối quan hệ hợp tác mật thiết với hắn, thêm vào Tư Lược đoàn thành viên giữ miệng kín kẽ khiến tam nữ không phát hiện điều khác thường. Á Sắt Lâm cũng lấy lý do phải thường xuyên tìm Diệp Phong thương lượng đại sự, có được cơ hội có thể tùy ý thông qua Truyện Tống Trận đến Phong Diệp thành!

“Ha ha, giáo hoàng bệ hạ đêm nay thế nào lại rảnh rỗi đến thăm ta? Đến đây, mau mới ngồi!” Diệp Phong nhìn dực nhân tình phụ mĩ diễm, ha ha cười to, thừa dịp ba vị thố đàn tử (hũ giấm) không chú ý, lộ ra ánh mắt trêu ghẹo đối với nàng.

So với ánh mắt bỡn cợt của lưu manh công tước, các thành viên nhân tộc còn lại của Tư Lược đoàn, tất cả đều lễ phép đứng dậy, hướng về Quang Minh giáo hoàng vấn an. Liên Na cùng Tĩnh Hương đổi thành thân phận nữ chủ nhân, khách khí mời Á Sắt Lâm giáo hoàng, ngồi xuống vị trí chủ nhân cùng Diệp Phong.

“Ai, uy, Ai Đức, ngươi nói hai vị nữ vương đại tẩu, nếu biết quan hệ giữa Á Sắt Lâm giáo hoàng và lão đại, các nàng sẽ có phản ứng thế nào?” Khải Đặc thấy Liên Na và Tĩnh Hương khác khí với Á Sắt Lâm giáo hoàng như thế, buồn cười hỏi Ai Đức đang ngồi bên trái.

“Ta té, khẳng định là sẽ đại phát vương uy a. Tiểu tử ngươi giữ cái miệng cho vững đó, cẩn thận làm hỏng chuyện tốt của lão đại!” Ai Đức nghe vậy lập tức nghiêm mặt cảnh cáo. Ba Nhĩ, La Phi, Kiết Khắc cùng mấy người chủ chốt khác của Tư Lược đoàn nghe được Khải Đặc nói, cũng đều gật đầu đồng ý như vậy, dùng ánh mắt nhắc nhở Khải Đặc cẩn thận.

Á Sắt Lâm cùng hai vị nữ vương lão bà của tiểu tình nhân nói vài câu khách sáo, rồi ra vẻ nghiêm chỉnh ngồi bên trái ghế của Diệp Phong, nói với hắn: “Lôi Ân, Dực nhân vương quốc đã ngăn không được thế công của ải nhân và thú nhân, bắc phương tỉnh cơ hồ toàn bộ rơi vào tay địch. Ước Hàn công tước tạm thời thống lĩnh quân đội, đã hướng về giáo đình cầu cứu, muốn ta giúp mời ngài và hai vị nữ vương bệ hạ trợ giúp bọn họ!”

Ước Hàn - Đan Trạch Nhĩ là phụ thân của dực nhân mỹ nữ Tuyết Lị, Diệp Phong đối với công tước quyền thế cực cao tại Dực nhân vương quốc này, đã đặc biệt lưu ý, cũng sớm biết chiến huống giữa ải nhân, thú nhân và dực nhân, nghe xong mĩ diễm tình phụ nói, gật gật đầu, hỏi: “Ngài đã đáp ứng ông ta rồi à?”

“Ân, giáo đình thân là quốc giáo của Dực nhân vương quốc, tuyệt đối không thể nhìn giáo đồ bị dị tộc khi dễ, ta đã điều động bộ đội chuẩn bị đến trợ giúp!” Á Sắt Lâm nghiêm chỉnh gật đầu trả lời, đôi mắt nhìn tiểu tình nhân, lộ ra thần sắc khẩn cầu, hy vọng hắn có thể giúp Dực nhân vương quốc.

Ngoại trừ Lộ Lộ cùng Nguyệt Nhi, thì Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na sau khi Á Sắt lâm giáo hoàng đến, đều câu nệ ngồi kính cẩn đối diện Diệp Phong, nghe nàng và Diệp Phong nói chuyện.

Không cần lo lắng ba hũ giấm kia phát hiện, Diệp đại sắc lang nhìn thần sắc khẩn cầu của mĩ diễm tình phụ, trên mặt mang theo nụ cười, bàn tay lợn bên trái, đã sờ nắn cái mông to tròn trịa xinh đẹp của Á Sắt Lâm, cùng lúc hưởng thụ nhục cảm thì trong miệng lại ngay thẳng cười nói: “Nếu giáo hoàng bệ hạ đã đáp ứng trợ giúp, ta đây nhất định toàn lực hỗ trợ!” Loại sự tình có thể kiếm lợi này, hắn nếu cự tuyệt thì tuyệt đối không phải là tính cách của hắn.

## 168. Chương 168: Tạp Tư Đặc Lộ, Độc Kế Đa Đoan

Tạp Tư Đặc Lộ thành, nắm ở dải đất biên giới phía nam của bắc phương tỉnh, lân cận của vùng trung bộ vương quốc, là thành thị lớn nhất phía nam của phương bắc tỉnh, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng chống đỡ thú ải liên quân của bắc phương tỉnh!

Dực nhân vương quốc phương bắc tỉnh hôm nay, ngoại trừ một ít cứ điểm phòng ngự ở ven biên giới phía nam, còn lại đều bị thú ải liên quân cống chiếm tàn phá. Bởi vì Tạp Tư Đặc Lộ thành cùng các phòng ngự cứ điểm, chiếm hữu ưu thế địa lợi, công sự phòng ngự được kiến lập tương đối hoàn thiện, thú ải liên quân công đến đó, không thể giữ thế đánh giống chẻ tre như trước đó, lâm vào công thành chiến cực kỳ hao tốn binh lực.

Đối mặt với cục diện này, Hoàng kim sư vương và Ải nhân vương trải qua thương nghị, tập trung binh lực bắt đầu tiến công Dực nhân vương quốc tây bắc tỉnh và đông bắc tỉnh, lập tức làm cho Dực nhân vương quốc nguy cơ ngập ngập.

So với đại chiến của thú ải liên quân và Dực nhân vương quốc, sự việc gần đây Mạt La đế quốc và Quang Minh đế quốc liên hợp xuất binh, nhanh chóng tiêu diệt ma thú ở Hỗn Loạn hoang nguyên tại nam đại lục, cũng bắt đầu vang dội khắp Nam Bắc đại lục.

Bởi vì Hỗn Loạn hoang nguyên ma thú cường hãn đến mức nào, sinh linh các tộc đều biết rất rõ, muốn tiêu diệt chúng với tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối là một kì tích. Huống chi, tính toán theo thời gian và địa lý, địa điểm mà thần quang của Liệt Diễm sáo trang tái hiện, khẳng định chính là Hỗn Loạn hoang nguyên, hơn nữa trước khi Liệt Diễm thần quang xuất hiện thì có Quang Minh thần quang xuất hiện trước, điều này đủ chứng minh Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, tham dự chiến đấu tiêu diệt ma thú, hơn nữa Liệt Diễm sáo trang, rất có thể ở trong tay Lôi Ân.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hấp dẫn của thần khí sáo trang, đối với cường giả các tộc mà nói thì không thứ gì có thể so nổi. Lôi Ân mặc dù thực lực cường đại, có Mạt La đế quốc và Quang Minh giáo đình làm chỗ dựa, nhưng vẫn như trước không thể áp chế ý niệm tham lam trong đầu bọn chúng, rối rít đi đến Tinh Quang bình nguyên phía trước, muốn toan tính lấy Quang Minh sáo trang, cùng với Liệt Diễm sáo trang rất có thể đang ở trong tay Lôi Ân.

Đáng tiếc, đối mặt với phòng tuyến chặt chẽ của Tư Lược đoàn thành viên, cùng với mệnh lệnh xâm phạm giết hết của lưu manh công tước, những cường giả tham lam vô tri này, vận mệnh sau khi tiến vào hoang nguyên là một chữ chết, tuyệt đối có đi mà không có về!

Chiến tranh vĩnh viễn là thời cơ cực tốt để phát tài, chiến sự tại bắc phương tỉnh của Dực nhân vương quốc, hấp dẫn một số lớn thương nhân như đàn ong kéo tới, muốn thừa cơ hội này trúng lớn một lần. Đồng thời cũng cấp cho dong binh các nơi những nhiệm vụ hộ vệ thù lao không nhỏ.

Khang Tư Kì tửu ba, nằm ở nơi phồn hoa giữa Tạp Tư Đặc Lộ thành, có đặc sản là Khang Tư Kì hồng tửu nổi tiếng cả Dực nhân vương quốc, là nơi uống rượu lớn nhất và hòa hoa nhất Tạp Tư Đặc Lộ thành, các quý tộc, thương nhân hay các loại cường giả đến thành này. Nếu thích uống rượu mà không đến Khang Tư Kì nhấm nháp một chén, tuyệt đối là việc đáng tiếc nhất!

Đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn đỏ như máu, dực nhân mỹ nữ Tuyết Lị nhận lệnh đã gấp gáp dẫn quân đến chi viện cho quốc gia của mình. Dưới sự mời mọc của đệ nhất mĩ nam tại Nam Bắc đại lục, Áo Ni Khắc và nam nữ quân quan, vừa đi theo họ cùng đến Khang Tư Kì tửu ba.

Á Sắt Lâm trở thành giáo hoàng. Tuyết Lị rất được dực nhân kiếm sĩ ủng hộ, được bổ sung vào vị trí khuyết của Á Sắt Lâm, trở thành tân nhiệm tướng quân của dực nhân kiếm sĩ quân đoàn.

Tuyết Lị không quen uống rượu. Loại địa phương như tửu ba nàng rất ít khi đến. Hôm nay đến địa phương này, tất cả đều là do nể mặt Áo Ni Khắc và nam nữ quân quan.

Áo Ni Khắc yêu thích Tuyết Lị từ lâu. Thượng lưu quý tộc của dực nhân vương quốc, cơ hồ đều biết việc này, nghĩ rằng nếu Áo Ni Khắc và Tuyết Lị kết hợp, sẽ trở thành một đôi tuyệt phối hoàn mỹ.

Song, Tuyết Lị đối với Áo Ni Khắc, Nam Bắc đại lục đệ nhất mỹ nam, cửu giai Quang Minh ma kiếm sĩ này một chút cảm giác cũng không có, khiến cho Áo Ni Khắc thập phần bất đắc dĩ, thủy chung vẫn không thể có được phương tâm của mỹ nhân.

“Tuyết Lị tiểu thư, đây là Khang Tư Kì hồng tửu nổi danh, nàng nếm thử, mùi vị rất không tệ!” Khang Tư Kì tửu ba lầu một, cái bàn ở cạnh đông bắc, dực nhân mỹ nam Áo Ni Khắc, sau khi Tuyết Lị ngồi xuống, mỉm cười rất có phong độ, tự mình rót một chén Khang Tư Kì hồng tửu cho nàng.

“Đa tạ!” Tuyết Lị lễ phép cám ơn, nhưng cũng không chạm đến chén hồng tửu đó.

“A a, các vị xem, Tuyết Lị muội muội và Áo Ni Khắc đoàn trưởng thật đẹp đôi a!”

“Ha ha, tuấn nam mỹ nữ ở cùng một chỗ đương nhiên đẹp đôi. Với điều kiện của Tuyết Lị tiểu thư, ngoại trừ Áo Ni Khắc đoàn trưởng, còn ai có thể phù hợp với nàng hơn a?!”

“Không sai, không sai, nói rất có đạo lý ...”

Nữ dực nhân quân quan nhìn Tuyết Lị và Áo Ni Khắc lên tiếng trêu chọc, dẫn đến nam nữ quân quan ngồi cùng bàn còn lại đều phụ họa theo. Áo Ni Khắc nghe được trong lòng sảng khoái như bay lên trời, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng.

Tuyết Lị nhìn nam nữ quân quan đang ngồi, nhíu mày có chút bất mãn, còn lại không tỏ vẻ gì thêm. Đối với lời nói thế này, nàng đã nghe qua rất nhiều lần, thật sự cũng không muốn tranh cãi gì với ho.

Mấy vị quan viên quân sự địa phương cùng tướng quân của giáo đình dực nhân kiếm sĩ quân đoàn, đi tới tửu ba nếm rượu, tự nhiên không thể tránh hấp dẫn ánh mắt của các khác vãng lai chung quanh, trong đó nam tính đa số nhìn Tuyết Lị, nữ tính đa số nhìn Áo Ni Khắc. Từ đó có thể chứng minh, tuấn nam mỹ nữ tại nơi nào cũng đều được hoan nghênh!

“Hi, mỹ nữ, đem đến ba chén Khang Tư Kì!” Khi các người khách trên tửu ba đang chú ý bọn người Tuyết Lị, thì một gã thanh niên tóc tím anh tuấn mặc trang phục trắng, đi đến, mỉm cười với với nữ phục vụ ở quầy rượu lên tiếng kêu gọi.

Phía sau thanh niên anh tuấn, còn có một thanh niên tóc đen thân mặc trang phục quý tộc, khoác áo khoác đen, trên miệng ngậm Thanh sảng tiêu hồnn cùng với một tên mập mạp tóc xanh dáng vẻ bỉ ổi mặc trang phục tím.

Lôi Ân ... Tuyết Lị hai mắt nhìn thanh niên tóc đen, lộ ra thần sắc kinh hãi. Sự tình Ước Hàn công tước tìm giáo hoàng nhờ hỗ trợ mời viện binh, Tuyết Lị đều biết. Mặc dù nữ vương hai nước đều đã phái binh trợ giúp, nhưng Tuyết Lị đã kiến thức qua năng lực của Tư Lược đoàn, thập phần hy vọng Lôi Ân có thể đến hỗ trợ.

Áo Ni Khắc mắt nhìn lưu manh công tước mà gã ghét nhất tiến vào tửu ba. Tuyết Lị trong mắt còn lộ ra thần sắc cao hứng, trong lòng lập tức không vui hừ thầm một tiếng, chuẩn bị tra vấn lưu manh công tước về sự tình của Liệt Diễm sáo trang.

Vào ngày tranh đấu đoạt bảo tại U Cát Nhĩ sơn, ba kiện Liệt Diễm sáo trang vô cớ biến mất, xạ thủ của Tư Lược đoàn còn cố ý thả cho Thác Ni vốn có hai kiện sáo trang khác bỏ trốn, đem hai sự kiện này hợp lại, thêm vào thần quang của Quang Minh sáo trang và Liệt Diễm sáo trang vài ngày trước, trước sau xuất hiện tại Hỗn Loạn hoang nguyên ở nam đại lục, Áo Ni Khắc bây giờ đã nhận định Lội Ân ngày đó tất dã có dự định can thiệp, Liệt Diễm sáo trang khẳng định đang trong tay hắn.

So với Tuyết Lị và Áo Ni Khắc đang có tâm tình khác nhau, những nam nữ quân quan đang ngồi cùng bàn với họ, cùng vài người khách có kiến thức, cũng đếu nhận ra lai lịch của thanh niên tóc đen, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Ngon, hồng tửu này so với hương kì quả tửu của bọn Thụy Ân không kém chút nào!” Ngồi ở trên chiếc ghế phía trước quầy rượu, Khải Đặc uống cạn một chén Khang Tư Kì hồng tửu, cao hứng nhìn Diệp Phong ở bên phải gã.

“Ừ, quả thật không sai, không uổng khi chạy đến đây một chuyến!” Diệp Phong nếm thử Khang Tư Kì hồng tửu, hài lòng gật gật đầu, phun ra một hơi khói thuốc, tâm tình rất tốt.

Từ lúc bắt đầu đáp ứng Á Sắt lâm trợ giúp Dực nhân vương quốc, tên gia hỏa này một mực tìm cách đối phó thú ải liên quân. Mấy ngàu trước quan sát địa hình vùng bình nguyên ở phía bắc Tạp Tư Đặc Lộ thành, đột nhiên nghĩ đến một độc kế, vì thế cười xấu xa ra lệnh cho Tư Lược đoàn thành viên bắt đầu hành động. Hôm nay hắn nhàn hạ vô sự, được Khải Đặc và Ai Đức dẫn dụ, đặc biệt tới đây nhấm nháp Khang Tư Kì hồng tửu, tìm niềm vui.

Kim loại kỳ lạ còn thừa từ Liệt Diễm thần phủ, trải qua sự khổ cực của Mạn Nỗ Ai Nhĩ, đã được rèn thành một thanh đoản kiếm sắc bén dài ba mươi li(cm), rộng bốn li, hình dáng giống như Quang Minh thánh kiếm được thu nhỏ, mộc mạc nhưng không mất mĩ quan.

Xích mao cuồng câu, tứ gia ma thú không thuộc tính, hình thể gần giống chiến mã, lông toàn thân màu đỏ đậm, đầu có một cái sừng màu đỏ, tính nóng như lửa, tốc độ chỉ kém Liệt Diễm tiêu phong mã.

Ác ma độc hạt, ma thú tứ giai không thuộc tính, toàn thân đen nhánh, cả thân hình chỉ to bằng nắm tay người, nhưng kì độc vô song, bị đuôi của nó đâm phải, trong một canh giờ không có biện pháp trị liệu nhất định phải chết không thể nghi ngờ!

Lục vũ hùng ưng, ma thú tứ giai không thuộc tính, hình thể gần giống Quang Minh bạch vũ điêu, toàn thân lông vũ màu xanh thập phần xinh đẹp, bất quá tính tình lại hunh mãnh dị thường!

Ba loại ma thú ở trên, là mục đích thứ hai của lưu manh công tước khi tiêu diệt Hỗn Loạn hoang nguyên tại nam đại lục. Xích mao cuồng câu phối cấp cho Liệt Diễm kị sĩ đoàn, Ác ma độc hạt phối cấp Lôi đình đại đao đoàn, Lục vũ hùng ưng phối cấp Hỏa thương xạ thủ đoàn, bây giờ sáu binh đoàn chủ lực dưới cờ Mạt La hoàng gia tư lược đoàn, xem như toàn bộ được trang bị toàn vẹn, trong đó tự nhiên long ưng kị sĩ đoàn của Lạp Phỉ Nhĩ là cường hãn nhất!

Nguyệt Nhi có thuộc tính Hắc Ám trời sinh, kí kế ước với Quang Minh bạch vũ điêu khiến đồng thời ảnh hưởng đến năng lực của nàng và bạch vũ điêu. Diệp Phong nghĩ đến vấn đề này, để cho Phỉ Phỉ lập ước với Tật phong cự dực điêu, đem Hỏa diễm viên vương nhường lại cho Nguyệt Nhi. Do đó Quang Minh kim văn hổ, tên gia hỏa này tự nhiên đem cấp cho tình phụ phong tao Á Sắt Lâm của hắn.

Cửu giai ma sủng tại Nam Bắc đại lục được coi là bảo bối cực kì trân quý. Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na tam nữ đối với sự hào phóng của tình nhân đều cảm giác thập phần kỳ quái, sợ hãi hắn có quỷ chủ ý với Quang Minh giáo đình, khẩn trương hỏi một phen biết hắn không có ý định đó trong đầu mới yên tâm, hoàn toàn không nghĩ đến Á Sắt Lâm và hắn có quan hệ tình nhân bí mật.

Đương nhiên, tam nữ sao nhãng một diểm về quan hệ của Á Sắt Lâm và DIệp Phong, đều là vì danh tiếng thánh khiết từ trước đến nay của Á Sắt Lâm cùng thân phận giáo hoàng. Cho dù tam nữ đều ái mộ Diệp Phong như báu vật thì các nàng cũng không thể tưởng tượng nhân phẩm như Diệp Phong lại có thể có được phương tâm của Á Sắt Lâm giáo hoàng.

So với Tĩnh Hương tam nữ không biết tình huống, hiểu sai về Diệp Phong, Á Sắt Lâm giáo hoàng có được lễ vật của tiểu tình nhân là một con cửu giai ma sủng, có thể nói cực kỳ cao hứng, luôn miệng khen ngợi, hôm đó lõa thể trong tẩm cung của giáo hoàng, phong tao thể hiện các loại các dạng tư thế mê người, để cho tiểu tình nhân trên nhục thể thành thục phong mãn của nàng mê mãi khai pháo, bắn cho nàng dục tiên dục tử, cao trào liên miên...

“A a, đây không phải là Lôi Ân công tước của Mạt La đế quôc sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tửu ba của Dực nhân vương quốc chúng ta tiêu khiển? Sẽ không làm ảnh hưởng đến đại sự của Tư Lược đoàn của ngài chứ?”

Dực nhân mỹ nam Áo Ni Khắc, thấy đôi mắt của Tuyết Lị vẫn chăm chú nhìn lưu manh công tước, trong lòng cực kỳ khó chịu, trong ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Lị và quân quan ngồi cùng bàn, đi về phía lưu manh công tước, lên tiếng giả vờ khách khí để khinh thường mỉa mai. Tư Lược đoàn có thể làm đại sự gì, đương nhiên chí có hành vi cường đạo trộm nhà cướp quán mà thôi!

## 169. Chương 169: Sái Lưu Manh Đích Gian Trá Công Tước

Áo Ni Khắc vừa nói xong, Tuyết Lị lập tức nhíu mày, thầm hô không xong, trong lòng tức giận Áo Ni Khắc đến đắc tội với lưu manh công tước, lo lắng lưu manh công tước phát nộ, đến lúc đó không chỉ Tư Lược đoàn sẽ không giúp đỡ mà e rằng cả viện quân của Mạt La đế quốc cũng tan như bọt nước.

Diệp Phong tâm tình đang rất tốt, nghe được lời mỉa mai khinh thường, quay đầu nhìn qua dực nhân mĩ nam Áo Ni Khắc, cùng với Tuyết Lị và nam nữ quân quan phía sau gã, trong lòng có chút bất ngờ, trừng mắt nhìn Áo Ni Khắc, thở ra một hơi khói thuốc tản mác vừa hỏi: “Vị dực nhân tiên sinh này, ta và ngươi có quen biết à??”

Áo Ni Khắc giả vờ khách khí châm chọc, Diệp Phong lại ra vẻ không quen biết gã, khiến Áo Ni Khắc coi như bắt gà không xong lại còn mất nắm gạo, ném người lại trúng nhà mình. Khải Đặc, Ai Đức và một ít khách vãng lai chung quanh, nhìn vẻ mặt lúng túng xấu hổ của Áo Ni Khắc, đều cười thầm. Đồng thời những vị khách tại tửu ba không biết thân phận của Diệp Phong, đều tò mò xem hắn là công tước của quốc gia nào!

“Lôi Ân công tước thật sự là quý nhân hay quên việc, tại hạ là đoàn trưởng Áo Ni Khắc của dực nhân vương quốc Quang Minh ma kiếm đoàn, chúng ta trước kia đã từng gặp mặt qua!” Áo Ni Khắc ôm hận liếc mắt nhìn Diệp Phong, miễn cưỡng cười khách sáo.

“Ai da, trí nhớ của ta thật quá kém, nguyên lai lá đoàn trưởng đại nhân của Quang Minh ma kiếm đoàn!” Diệp Phong vỗ vỗ đầu giả vờ chợt nhớ ra, hai con mắt xấu xa nhìn Áo Ni Khắc hỏi” Vị “Ngao Nghê Xác”(xác cá voi cái khô??) đoàn trưởng này, tên đầy đủ của ngài gọi là gì? Ngao Nghê Xác Bao Bao? Không đúng, không đúng, có lẽ là Ngao Nghê Xác Bạo Lộ phải không vậy?”

“Phì ...” Khải Đặc đang uống rượu, nghe Diệp Phong nói xong, nhịn cười không được, kết quả phì một tiếng, phun toàn bộ rượu trong miệng ra. Ai Đức cùng các người khác chung quanh, cũng đều cố kềm tiếng cười trộm lại.

‘Hắn lại đùa giỡn rồi.’ Tuyết Lị mặc giáo đình bạch sắc trường bào, nhìn bộ dạng của Diệp Phong, nhịn không được hé miệng lộ nét cười. Chẳng biết tại sao, vị lưu manh công tước trước mắt này chính là khiến nàng không thể quên, khiến nàng tràn ngập tò mò. Theo lý mà nói thì bây giờ nàng nên về cùng một chiến tuyến với Áo Ni Khắc, nhưng trong lòng nàng không chỉ một chút cũng không có Áo Ni Khắc, hơn nữa không hy vọng lưu manh công tước bị bất lợi hay nổi giận.

“Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu!!” Áo Ni Khắc nghe tiếng cười trộm chung quanh, phẫn nộ chỉ vào Diệp Phong quát nhẹ, chất vấn: “Lần trước tranh đoạt sáo trang tại lăng mộm người cố ý cho xạ thủ để Thác Ni bỏ chạy đúng không?”

“Lôi Ân-Pháp Lôi Nhĩ?” Trong tửu ba những người không biết thân phận Diệp Phong, nghe Áo Ni Khắc nói xong, đều giật mình nhìn về phía Diệp Phong, không thể ngờ hắn là Lôi Ân- Pháp Lôi Nhĩ đỉnh đỉnh đại danh.

“Được đằng chân lân đằng đầu?” Diệp Phong liếc mắt nhìn Áo Ni Khắc cười lạnh, đột nhiên đập bàn đứng dậy, chỉ vào Áo Ni Khắc mắng: “Ngươi con mẹ nó tự mình đến gây sự, lại ngang nhiên nói lão tử được nước lấn tới, đầu người có phải để con lừa đá trúng không??”

“Hỗn đản ...” Áo Ni Khắc thấy lưu manh công tước ngang nhiên mắng gã trước mặt mọi người, lập tức giận dữ quát nhẹ một tiếng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Quang Minh thập tự kiếm, muốn giáo huần tên lưu manh này một chút. Lúc này Tuyết Lị và nam nữ quân quan thấy tình huống không ổn, tất cả đều ùa lên ngăn trở hành vi của gã.

“Áo Ni Khắc đoàn trưởng, ngài hôm nay sao lại như thế? Chẳng lẽ ngài quên quốc gia đang ở trong giai đoạn nguy nan, cần có viện binh từ Tư Lược đoàn và Mạt La đế quốc sao?!” Tuyết Lị bước lên che trước mặt Diệp Phong, dùng thanh âm khiến những người khách chung quanh không thể nghe, chất vấn Áo Ni Khắc.

“Lần trước nếu không phải hắn, Liệt Diễm sáo trang nhất định thuộc về dực nhân vương quốc chúng ta!” Áo Ni Khắc thấy Tuyết Lị chắn trước người Diệp Phong, không để gã tiến tới, trong lòng càng bực bội hơn, ôm hận nhìn Diệp Phong, hạ giọng trả lời.

“Bây giờ sự tình Liệt Diễm sáo trang đã qua đi, trước mắt viện binh của Mạt La đế quốc, đối với dực nhân vương quốc là trợ lực trọng yếu nhất. Xin ngươi lí trí một chút, nếu không ta sẽ thỉnh cầu nguyên soái điều ngài về đóng ở vương thành!” Ước Hàn công tước hiện tại thay thế làm nguyên soái, Tuyết Lị thấy Áo Ni Khắc hai mắt nhìn Diệp Phong tràn ngập hận ý, để tránh gã làm hư đại sự, đành phải nhíu mày đem phụ thân ra áp chế gã!

“Đúng vậy, Áo Ni Khắc đoàn trưởng, Lội Ân có ảnh hưởng rất lớn tại Mạt La đế quốc, đắc tội với hắn chúng ta rất có thể bị mất viện binh của Mạt La đế quốc, ngài nên lấy đại cục làm trọng a!” Nam nữ quân quan còn lại, cũng đều nhẹ giọng khuyên bảo Áo Ni Khắc.

Áo Ni Khắc nghe Tuyết Lị và các quân quan khác khuyên bảo, nhìn vẻ mặt bất mãn của Tuyết Lị, cùng với bộ dạng như đang xem kịch hay của lưu manh công tước, thầm nghiến răng, cố nén lửa giận, thu hồi Quang Minh thập tự kiếm, tức giận hừ một tiếng, ôm hận xoay người đi ra khỏi tửu ba.

Tuyết Lị thấy thế thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho quân quan còn lại cùng rời đi với Áo Ni Khắc, xoay người nhẹ giọng cười nói khách khí với Diệp Phong: “Lôi Ân công tước, thật sự xin lỗi, Áo Ni Khắc đoàn trưởng hắn hôm nay uống quá nhiều, không biết giữ miệng, mong ngài đừng giận!”

“Không giận? Tuyết Lị tướng quân, ta đáp ứng chi viện dực nhân vương quốc các nàng. Nàng xem bộ dạng vừa rồi của hắn, động kiếm muốn giết ta! Nếu nàng đi giúp đỡ người khác, đối phương lại muốn giết nàng, nàng sẽ không tức giận à?” Diệp Phong hai mắt trợn lên nhìn trừng trừng vào dực nhân mĩ lệ thành khiết trước mặt, trong lòng lại sắc mị mị cười thầm, ngồi phịch lên ghế, phun đầu điếu thuốc ra, nhỏ giọng hỏi ngược ra vẻ bất mãn !

Tên gia hỏa này vừa định giáo huấn một chút gã dực nhân mỹ nam vừa khoa trương đến gây sự kia, bất quá thấy Tuyết Lị đột nhiên lại che chở trước mặt hắn, liền bất ngờ không động thủ, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện thì thầm của Tuyết Lị và Áo Ni Khắc.

Diệp Phong là loại người gì chứ? Lưu manh, vô lại, sắc lang, dâm tặc. Chỉ cần là sự tình mà hắn không lỗ vốn, lại còn có thể chiếm được tiện nghi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Một tên sắc lang dâm đãng thô bỉ, sẽ không động tâm với một dực nhân MM mĩ lệ thánh khiết à? Đương nhiên không có khả năng!

Cho nên, tên gia hỏa này biết rõ Tuyết Lị lo lắng Tư Lược đoàn của hắn và Mạt La đế quốc sẽ không đưa viện binh, lập tức nghĩ đến chủ ý xấu xa buộc Tuyết Lị cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Liên tưởng sau này có thể đùa bỡn với dực nữ tướng quân mĩ lệ thành khiết, tử sắc lang không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực!

“Điều, điều này, Lôi Ân công tước, xin ngài rộng lượng, ta đại diện hắn xin lỗi ngài!” Tuyết Lị vừa nghe Lôi Ân nói là đến chi viện cho dực nhân vương quốc, lại nhìn vẻ mặt tức giận bất mãn của hắn, lập tức xấu hổ nhẹ giọng khẩn trương xin lỗi.

Diệp Phong và Tuyết Lị nói chuyện thanh âm rất nhỏ, ngoại trừ Khải Đặc và Ai Đức ở gần thì căn bản không ai nghe được. Nhưng ánh mắt của khách vãng lai trên tửu ba vẫn cứ chú ý nhìn bọn họ. Không, phải nói là đều chú ý Diệp Phong, là đỉnh đỉnh đại danh Tư Lược đoàn đoàn trưởng. Lưu manh công tước!

“Ai, tửu hứng hôm nay xem như bị quấy rối rồi, chúng ta đi, tránh làm trò hề cho kẻ khác xem!” Diệp Phong nhìn những cặp mắt đang quan sát chính mình chung quanh, trong lòng cười thầm, kêu gọi Khải Đặc và Ai Đức tính tiền, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Tuyết Lị lo lắng lưu manh công tước nổi giận thì viện binh từ Tư Lược đoàn và Mạt La sẽ tan như bọt nước, thấy thế cố chịu đựng xấu hổ, cùng đi theo ra ngoài. Một ít kẻ tham lam có ý đồ muốn xâm phạm thần khí sáo trang, cũng đều trước sau tính tiền rồi li khai không một tiếng động.

“Lôi Ân công tước, Tư Lược đoàn của ngài đóng quân tại địa phương nào?”

Rời khỏi tửu ba, đi trên đường phố mà nơi nơi đều là dực nhân. Diệp Phong cố ý phớt lờ Tuyết Lị, nhìn tới nhìn lui đùa bỡn, nhưng cũng đặc biệt chú ý bọn tham lam đang bám theo sau bọn họ. Tuyết Lị thấy tình huống này chỉ đành khách khí đi bên cạnh rồi nhẹ nhàng hỏi. Không có biện pháp. Đạo lý trên thế giới này, cầu người giúp chỉ có thể hạ giọng nhẫn nhịn, nói trắng ra chính là cầu xin người ta thì đều phải ra vẻ mình là con cháu.

“Ân, nơi đóng quân? Tại một địa phương rất bí mật, vốn ta đã nghĩ ra một biện pháp tốt để đối phó thú ải liên quân, bất quá nhìn bộ dạng của Áo Ni Khắc đoàn trưởng. Xem ra Tư Lược đoàn của ta và quân đội Mạt La rất không được hoan nghênh, xem chừng mưu tính cũng xong thôi!” Diệp Phong bước đi một lúc, trịnh trọng mồi một điếu Thanh sảng tiêu hồn mới, ra vẻ chịu đựng cảm khái.

“Thế này, thế này, Lôi Ân công tước, Dực nhân vương quốc bây giờ rất cần sự trợ giúp từ Tư Lược đoàn của ngài và Mạt La quân đội!” Tuyết Lị nghe Diệp Phong có biện pháp đối phó thú ải liên quân, trong lòng kinh hỉ, nhưng thấy hắn bị Áo Ni Khắc chọc giận đến mức không chỉ bản thân hắn không muốn giúp mà còn muốn mang cả Mạt La quân đội đi. Lập tức lo lắng cất bước đi theo hắn biểu thái.

Diệp Phong thở ra một hơi khói thuốc, cục kì vô lại nhìn dực nhân MM nói: “Tuyết Lị tướng quân, chúng ta biết nhau cũng khá lâu rồi, nàng nên biết tính cách không chịu lỗ của ta từ trước đến nay. Không sợ nàng phản cảm, nói trắng ra, ta là người hẹp lượng, hơn nữa đặc biệt thù dai, ai tìm ta gây phiền phức, ta nhất định không để yên cho hắn!”

“Thì ...” Tuyết Lị nhìn biểu tình xứng danh vô lại của Diệp Phong, xấu hổ chẳng biết nói gì, luận về công phu mồm mép, Tuyết Lị vĩnh viễn không phải là đối thủ của lưu manh công tước.

Hai tên bại hoại Khải Đặc và Ai Đức, một mực yên tĩnh nghe lão đại và dực nhân mĩ nữ trò chuyện, bây giờ đã cơ bản xác định là lão đại muốn có dực nhân mĩ nữ này, bởi vậy nhìn bộ dạng xấu hổ của dực nhân mĩ nữ, hai tên bại hoại vừa đi vừa liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm cười trộm.

Tuyết Lị mĩ lệ thánh khiết, đi trên đường phố thập phần thu hút sự chú ý. Diệp Phong nhìn hình dáng cao quý thánh khiết của Tuyết Lị, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một ý niệm bậy bạ, khách khí cười nói với Tuyết Lị: “Tuyết Lị tướng quân, nếu Áo Ni Khắc đoàn trưởng không chào đón ta, ta đến giúp đỡ cũng chỉ chịu bực mình, hay là thôi đi. Chúng ta bây giờ đi tìm trò vui, nàng không thích hợp đi cùng đâu!”

Dực nhân vương quốc bây giờ rơi và tình thế nguy cơ ngập đầu, không có sự giúp đỡ từ Tư Lược đoàn và Mạt La đế quốc, căn bản không có khả năng đánh lùi thú ải liên quân, đoạt lại lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tuyết Lị nghe Diệp Phong nói xong, trong lòng quả thực sắp hận chết Áo Ni Khắc rồi, mặt vừa cười vừa lộ ra thần sắc khẩn cầu, nhìn Diệp Phong lo lắng nói: “Đừng, Lôi Ân công tước, dực nhân vương quốc rất cần sự hỗ trợ của ngài, nếu ngài muốn trút giận, ta có thể thông tri cho nguyên soái bắt Áo Ni Khắc đến xin lỗi ngài ngay!”

“Cái loại xin lỗi khi bị ép bức này, cũng thôi đi, làm không tốt thì hai bên chúng ta có thể đánh nhau đấy!” Diệp Phong thấy Tuyết Lị đã gấp đến lộ thần sắc cầu khẩn, không muốn đùa quá mức khiến nàng khó chịu, thấy được thì ngưng lại, quay đầu nói với Khải Đặc và Ai Đức: “Đi giải quyết bọn sâu hôi tham lam phía sau đi!”

“Rõ!” Khải Đặc và Ai Đức nghe vậy lập tức xoay người đi về phía sau, bọn họ cũng đã phát hiện bọn sâu hôi bám theo phái sau, chỉ có Tuyết Lị đang lo lắng nên không để ý thấy, bây giờ nghe Diệp Phong nói, mới biết có người bám theo.

“Tuyết Lị, nàng rất muốn ta giúp dực nhân vương quốc phải không?” Hai người Khải Đặc rời đi, Diệp Phong trong lòng cố nén ý cười, hai mắt nhìn thẳng Tuyết Lị, bày tỏ thần sắc thâm tình, nhẹ giọng hỏi.

“Ân!” Tuyết Lị bị thần sắc thâm tình đột ngột lộ ra của DIệp Phong dọa cho giật mình, mặt cười đỏ lên, gật đầu trả lời.

“Kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi, bất quá ta là người rất tự biết mình, biết nàng sẽ không thích ta ...” Diệp Phong cố nén ý cười, mặt dày vô sỉ nói, dừng một chút lại tiếp tục nói: “Nếu nàng muốn ta hỗ trợ, ta có thể phá lệ đáp ứng nàng, nhưng trước lúc đó, nàng phải thỏa mãn lòng hiếu kì, cùng ta đi đến xem qua một địa phương, nàng yên tâm, chỉ là nhìn xem mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không có ý đồ đặc biệt với nàng!”

Tuyết Lị nghe Diệp Phong nói hắn thích mình, nhất thời kinh ngạc đứng sững sờ, gương mặt càng đỏ bừng, đôi mắt mĩ lệ nhìn hắn lộ vẻ bất ngờ, trong lòng còn có một tia cảm giác không nói rõ được, dưới ánh mắt thúc giục của Diệp Phong, nhẹ nhàng lên tiếng tỏ vẻ nguyện ý thỏa mãn lòng hiếu kì của hắn. Khiến Diệp Phong cao hứng mừng thầm, trong lòng cuồng tiếu bại hoại.

## 170. Chương 170: Dẫn Mỹ Nữ Thánh Khiết Tới Chốn Phong Nguyệt

Dị Tộc Phong Tình, là nơi phong nguyệt độc đáo nhất Tạp Tư Đặc Lộ thành, là một tòa lầu vuông vức bằng gỗ cao bốn tầng, tọa lạc tại dải đất phồn hoa phía tây thành, phục vụ chu đào, kĩ nữ xinh đẹp. Ở chỗ này không chỉ có thể tìm được dực nhân mĩ nữ, mà còn có thể nếm thử tư vị của mĩ nữ các chủng tộc khác.

La Lan - Y Lị Toa, một nữ tính tuyết thỏ lẳng lơ kiều diễm, phóng đãng phong tao, là lão bản kiêm luôn tú bà của Dị tộc phong tình. Tại Tạp Tư Dặc Lộ thành không ai biết sự tình quá khứ của ả, chỉ biết rằng năm năm trước ả đến Tạp Tư Đặc Lộ thành và mở Dị tộc phong tình.

Bất quá nhìn từ sự việc La Lan có thể giải quyết nhanh chóng sự đối đầu của vài kẻ đồng hành cùng sự chèn ép từ quan địa phương. Đa số người đều đoán ả tại dực nhân vương quốc có chỗ dựa lớn, bằng không Dị tộc phong tình tuyệt đối không có khả năng ngay cả sự áp bức của quan địa phương cũng không sợ!

Bởi vì gần đây thú ải liên quân xâm phạm dực nhân vương quốc, khiến cho thú tộc mĩ nữ của Dị tộc phong tình chiếm không ít tiện nghi. Mỗi ngày đều có số lớn dực nhân nam tính, điên cuồng dày vò trên nhục thể của bọn họ để phát tiết oán niệm với thú nhân, khiến bọn họ đồng thời vừa được hưởng tiêu hồn cao trào vừa thu được một khoản kim tệ lớn.

“Lôi Ân công tước, ngươi sao lại mang ta đến đây hả?”

Màn đêm phủ xuống, Tuyết Lị đã thay đổi một bộ nam trang màu trắng, đứng trước cửa Dị tộc phong tình không ngừng truyền ra phong thanh lãng ngữ, mặt ngọc đỏ bừng nhìn lưu manh công tước bên trái, nhẹ giọng gắt gỏng, thật sự không nghĩ đến hắn lại mang nàng đến loại địa phương này.

“Hắc hắc, ta chính là thích xem bộ dạng thẹn thùng của Tuyết Lị tướng quân!” Diệp Phong nghiêng đầu nhìn Tuyết Lị cười hắc hắc, trong ánh mắt ra vẻ thâm tình, có sự yêu thích chân thật.

Khải Đặc và Ai Đức đã xử lý bọn sâu hôi, nhìn dực nhân mĩ nữ cao quý thánh khiết lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nghĩ đến lão đại muốn dẫn vị giáo đình tướng quân thánh khiết như nàng đi chơi chốn phong nguyệt này, không kềm được lộ ra thần sắc cực độ buồn cười. Trong lòng bọn chúng bội phục lão đại có điểm cao minh, rất biết đùa bỡn mĩ nữ.

“Ngài ... ngài đúng là vô lại, ta không muốn vào loại địa phương này!” Tuyết Lị nhìn bộ mặt nén cười của Ai Đức và Khải Đặc, trừng mắt nhìn DIệp Phong, yêu kiều gắt khẽ, trong lòng có một loại tư vị cổ quái khó nói ra.

“Ai yêu, bốn vị khách nhân, đã đến trước cửa của chúng ta sao lại không vào!” Tuyết thỏ thục nữ La Lan, mặc trang phục màu đen bó sát người, trên đầu lộ ra đôi tai thỏ, đi tới trước cửa thấy Diệp Phong mặc áo khoác, cùng với Tuyết Lị nữ mặc nam trang, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, lập tức cười mị tiến lại gần, nhiệt tình chào đón.

“Ha ha, vào vào. Tiến vào đi. Đến đây, huynh đệ, ca ca đẫn ngươi đi mở mang kiến thức!”

Có trí nhớ của Lôi Ân, Diệp Phong coi như là tay lão làng trong chốn phong nguyệt, vừa nhìn biều tình và khẩu khí của La Lan, đã biết đây chính là tú bà của Dị tộc phong tình, tay phải ôm lấy vai Tuyết Lị, ôm chặt nàng không cho phản kháng, cùng La Lan tiến vào Dị tộc phong tình

Loại nơi chốn tụ họp phong nguyệt như Dị tộc phong tình, tất nhiên không thể thiếu dâm thanh lãng ngữ. Khi đám đông đang râm ran tán tỉnh vỗ về nhau, Tuyết Lị mặt đỏ bừng bị Diệp Phong ôm đi vào. Nhìn nam nữ đông đúc bên trong đang trò chuyện phóng đãng, cùng với những câu hồn vũ nữ trên vũ đài đang uốn eo lắc mông, nàng thật sự chỉ muốn đào một cái hố để chui vào, trong lòng ngượng ngùng vạn phần. Nhìn nam nhân đầu tiên dám động thủ ôm nàng, ngại vì vấn đề viện binh nên không thể cứng rắn với hắn, u oán nhéo vào bên hông hắn một cái.

“Ai nha!!”

“Vị khách nhân này, ngài làm sao vậy?”

“A, không việc gì, không việc gì, vị tuyết thỏ tỷ tỷ này, nàng có bao sương (gian phòng kín) hay không, huynh đệ của ta là một chủ nhân sợ xấu hổ, lần đầu tiên đến nơi tụ tập ăn chơi phong nguyệt!”

Diệp Phong bị nhéo hông, kêu một tiếng ra vẻ đau đớn, khiến La Lan tò mò quay đầu lại hỏi, làm tuyết Lị càng thêm thẹn thùng, u oán liếc hắn một cái. Bất quá Diệp phong nhìn thấy tong lòng mừng thầm, tỏ ý muốn có một bao sương với La Lan.

“Có, có, mời bốn vị theo ta!” La Lan nhìn Diệp Phong và Tuyết Lị, hai tròng mắt đảo một vòng nghĩ ngợi, nhanh chóng hồi đáp rồi dẫn bốn người đi đến tầng bốn, vì họ chọn một gian bao sương thanh tịnh điển nhã, có bố trí đủ ghế dựa, bàn, giường, có thể thông qua cửa sổ thấy cảnh sắc vũ đài phía dưới.

“Thế nào, bốn vị hài lòng với gian bao sương này chứ? Nếu thấy không vừa ý, ta có thể đổi cho các ngài!” La Lan để bốn người Diệp Phong nhìn qua một lần, sau đó mị tiếu hỏi.

“Ân, rất tốt, rất tốt!” Diệp Phong hài lòng gật gật đầu, nhìn Khải Đặc và Ai Đức đã nôn nóng không chịu nổi, cười nói với La Lan: “Nàng đem hai người huynh đệ của ta tìm một gian bao sương, gọi vài người mĩ nữ bồi tiếp, mặt khác đem trà và thức ăn nhẹ cho ta!”

“Được, nhất định làm khách nhân vừa lòng!” La Lan nghe vậy liếc nhìn Tuyết Lị, cười duyên lạc lạc phong tao, dẫn Khải Đặc và Ai Đức đang nôn nóng, rời khỏi bao sương.

“Lôi Ân, ngài thật quá đáng, trước tiên là bắt ta mặc nam trang, bây giờ lại đưa ta đến loại địa phương này, còn nói ta là huynh đệ của ngà, thật sự là .. chân thật quá đáng ...” Tuyết Lị thấy nhãn thần của La Lan lúc gần đi nhìn nàng, cảm giác La Lan đã nhận ra nàng là nữ nhân, ngay sau khi bọn Khải Đặc vừa đi, lập tức trừng mắt nhìn Diệp Phong gắt khẽ.

“Hắc hắc, Tuyết Lị tướng quân, nàng nói thế không đúng rồi, ta mang nàng đến đây mở mang kiến thức, nàng nên cảm tạ ta đó. Hơn nữa nàng không phải đã đáp ứng thỏa mãn lòng hiếu kì của ta sao? Chẳng lẽ việc đã hứa còn muốn phản hối?” Diệp Phong cực kì vô lại đi tới trước người Tuyết Lị, cơ hồ mặt chạm mặt với nàng rồi nhẹ giọng hắc tiếu.

“Ngài giỏi ... ta nói không lại ngài, nhưng ta đã thỏa mãn xong lòng hiếu kì của ngài, ngài cũng không được phản hồi không thủ tín!” Tuyết Lị bị nam nhân khí tức và nhãn thần của Diệp Phong, khiêu khích đến phương tâm rối loạn, lui ra phía sau vài bước gắt khẽ cảnh cáo.

Diệp Phong lấy một điếu Thanh sảng tiêu hồn, ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn Tuyết Lị đầy hứng thú, thong thả cười nói: “Chỉ cần nàng tối nay thỏa mãn lòng hiếu kì cho ta, ta tuyệt đối không thất hứa!”

Tuyết Lị nghe Diệp Phong nói xong, lại bị hắn nhìn đến phát thẹn, xoay người lại ngồi trên ghế, chỉ cho thấy bóng lưng của nàng.

“Ha ha, đẹp, Tuyết Lị tướng quân không hổ là mĩ danh viễn dương, ngay cái bóng lưng cũng đẹp mắt như vậy!” Diệp Phong nhìn bóng lưng tư thái ưu mĩ của Tuyết Lị, phun ra một hơi khói thuốc tán thưởng.

Yêu cái đẹp là thiên tính của nữ nhân, nữ nhân phổ biến đều thích người khác khen đẹp. Tuyết Lị nghe Diệp Phong tán thưởng, trong lòng thập phần vui thích, nhưng nghĩ tên bại hoại đem nàng đến chốn phong nguyệt nên vẫn ngượng ngùng xấu hổ xoay lưng lại hắn.

Diệp Phong thấy thế cũng không nói chuyện, cứ như vậy mỉm cười nhìn bóng lưng của dực nhân MM, khi thì thông qua của sổ nhìn biểu diễn thoát y vũ câu hồn dụ nhân phía dưới, trong lòng dương dương đắc ý khen đẹp.

So với bọn họ, hai tên bai hoại Ai Đức và Khải Đặc được La Lan an bài tại một gian cách bọn họ hai phòng, đang hưng phấn dâng trào ôm dực nữ, thỏ nữ, xà nữ, hồ nữ đùa bỡn tấu lên cuồng hoan dâm nhạc đầy kích thích.

Tuyết Lị ngồi quay lưng về Diệp Phong không bao lâu, La Lan dẫn người đem đến trà, thức ăn nhẹ và trái cây tinh mĩ, sau đó mị tiếu cáo lui. Diệp Phong đi đến sát Tuyết Lị, nửa dụ nửa kéo Tuyết Lị đến chiếc bàn nơi cửa sổ, để Tuyết Lị cùng hắn xem biểu diễn phía dưới, nhấm nháp thưởng thức cao điểm(bánh hay thức ăn ngọt), khiến cho Tuyết Lị thẹn thùng xấu hổ, liên tục mắng hắn không đàng hoàng.

“Ai, Tuyết Lị, nàng xem, điệu múa của thiên nga vũ nữ kia rất đẹp. Bắt ta nói thì nếu là nàng đang nhảy múa, nhất định sẽ mê đảo nam nhân trên cả đại lục!” Diệp Phong nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của thánh khiết mĩ nữ bên kia bàn, trong lòng vui thầm, miệng nói lời đùa giỡn bậy bạ.

“Nói bậy ít thôi, ta sẽ không múa cái loại thoát y vũ không biết tu sỉ này!!” Tuyết Lị nghe vậy vừa thẹn vừa giận, cong môi trừng mắt quát khẽ với Diệp Phong.

“Được được được, không nói bậy nữa!” Hai mắt Diệp Phong nhìn nhìn Tuyết Lị cười cợt, cố ý đứng dậy đi đến ngồi xuống bên phải cái ghế của Tuyết Lị, bên tại nàng vừa thở nhẹ vừa ôn nhu nói, cười hỏi: “Tuyết Lị nói cho ta biết, lần đầu đến loại địa phương này nàng có cảm giác gì? Có phải là khó chịu nhưng trong đó có chút kích thích không?”

“Không, ta không có cảm giác kích thích ...” Bên trái Tuyết Lị là vách tường, bên phải là Diệp Phong, đang sát bên tai nàng thổi nhẹ khiêu khích rồi hỏi, lập tức khiến phương tâm nàng cực rối loạn, muốn tránh cũng tránh không được, chỉ đánh bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Phong, có chút ý tứ như tâm tư bị nhìn thấu.

“Hình dạng bây giờ của nàng, cùng với sự cao quý thánh khiết lúc bình thường đều là biểu tình mê người như nhau!” Diệp Phong mặt dày vô sỉ phôi tiếu, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nâng đôi má phấn đang cúi thấp của nàng, thâm tình nhìn nàng, ôn nhu nói: “Nàng biết ta là con người thế nào không?”

“Hừ, lưu manh, háo sắc, vô lại!” Hai mắt Tuyết Lị nhìn kĩ ánh mắt thâm tình của Diệp Phong, nghe hỏi xong lập tức hừ nhẹ trả lời, nói xong ngẫm lại phẩm tính của Diệp Phong, cũng không nhịn được lộ ra nét cười, nhất thời quên mất ma trảo của Diệp Phong đang nâng đôi má phấn của nàng, miệng rộng của hắn cách đôi môi anh đào của nàng không được năm li(cm).

“Nga, nguyên lại ta trong lòng nàng lại tệ như vậy a?” Diệp Phong cảm khái ra vẻ thất vọng, lập tức lại hỏi: “Vậy nàng có thể hay không thích ta, nam nhân đã mê luyến nàng từ lâu này?”

“... ...” Tuyết Lị nghe vậy nhất thời thẹn tới cực hạn, phượng mâu như nước nhìn Diệp Phong lộ vẻ ngượng ngùng xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Diệp Phong thấy thế lập tức thầm tình nhìn thẳng vào nàng hỏi tới: “Trả lời ta, nàng sẽ thích ta chứ?”

‘Lại có kiểu biểu lộ thế này sao, đúng là vô lại ...’ Tuyết Lị thấy Diệp Phong truy hỏi ráo riết, căn bản không để cho nàng thời gian đắn đo. Tư vị là lạ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, khóc cười không được đành phải âm thầm mắng mỏ, vừa định mở miệng biểu thái, Diệp Phong đột nhiên không còn thần sắc thâm tình, nhíu mày tức giận, dọa nàng giật mình.

“Bế khí, mau bế khí!” Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng, miệng thì lo lắng dặn dò Tuyết Lị.

“Làm sao vậy ... di, có mùi gì đó ... kì quái, chóng mặt quá ...”

Tuyết Lị đứng dậy, nhìn hành động cổ quái của Diệp Phong, vừa lên tiếng hỏi, đã phát hiện một mùi hương kì lạ, lập tức cảm thấy choáng váng vô lực, người mềm nhũn ra ngồi trên ghế.

“Kẻ nào bên ngoài, lập tức lăn đến đây cho lão tử!” Diệp Phong nhìn nhìn Tuyết Lị, thoáng nhíu mày nhưng không khẩn tương quá mức, nhìn phía cử phòng trầm giọng quát lên. Ngay lúc Tuyết Lị vừa định trả lời truy vấn của hắn, hắn đã ngửi được mùi hương kì lạ này, biết rõ đó là một loại xuân dược!

May cho hắn là từ sau khi bị Á Sắt Lâm dùng khói mê mê đảo, do kinh hãi mà tu luyện Khu độc công và Bế khí công trong bảo điển, lập tức bế khí đem kì hương bức ra ngoài, nếu không bây giờ hắn cũng sẽ ngồi tê liệt trên ghế như Tuyết Lị.

Chơi với loại thủ đoạn hạng ba đê tiện như xuân dược, mê dược, Diệp Phong nếu muốn dùng, tuyệt đối có thể tính là cao thủ thượng thặng. Bây giờ có kẻ ngang nhiên dùng loại thủ đoạn này đùa với hắn, làm mất thời cơ cực tốt để cướp lấy phương tâm mỹ nhân của hắn, hắn nếu không giáo huấn đối phương một chút, khẳng định nuốt không trôi cục giận này!

## 171. Chương 171: Liên Minh Bạch Hồ Mỹ Nhân, Thưởng Tễ Xích Lõa Thiên Sứ

“Không đơn giản, thật không đơn giản, Lôi Ân công tước quả nhiên thực lực siêu cường, đúng là danh bất hư truyền, ngay cả Cực lạc câu hồn yên cũng không mê đảo được ngài, bội phục, bội phục!”

Tiếng quát của Diệp Phong vừa dứt, thanh âm nữ nhân ngọt ngào thanh thúy dễ nghe vang lên, một bạch hồ mỹ nhân mặc váy ngắn màu trắng, chân mang giày ngắn cũng màu trắng, đùi đẹp thon dài lõa lộ, phía sau ngọc đồn tròn trịa săn chắc vung vẩy một cái đuôi cáo trắng, đẩy cửa phòng, bước từng bước nhẹ nhàng, mang theo nụ cười mê người tiến vào, đôi mắt hạnh lóng lánh như nước, thần sắc vũ mị lộ vẻ câu hồn dụ nhân.

“Ha, một hồ ly tinh đẹp đến mức làm người khác rung động!?” Diệp Phong kinh ngạc nhìn bạch hồ mỹ nhân, cùng với tuyết thỏ thục nữ La Lan phía sau nàng, hứng thú bị khơi dậy, không lập tức động thủ, cúi người đem Tuyết Lị đang phát tác dược lực, dục hỏa tràn ngập toàn thân ôm vào lòng, nhìn bạch hồ mỹ nhân cười nhạt nói: “Nói đi, các ngươi có ý đồ gì!”

“Hi hi, Lôi Ân công tước thật là một người thống khoái!” Bạch hồ mỹ nhân không để ý đến câu gọi hồ ly tinh của Diệp Phong, hai mắt nhìn Diệp Phong ôm Tuyết Lị đang phát tình, lạc lạc cười duyên, ôn nhu nói: “Kì thật, hôm nay ta chỉ muốn hợp tác cùng Lôi Ân công tước mà thôi!”

“Ô? Hợp tác? Dùng xuân được khiến ta mê mẩn đến vô lực rồi hợp tác à? Nếu ta bây giờ trúng độc, hình như nên gọi là uy hiếp thì đúng hơn?!” Diệp Phong nhìn bạch hồ mĩ nhân khẽ cười nhạt, tay phải tăng lực ôm chặt Tuyết Lị đang muốn xé y phục của hắn, trong lòng cảm khái loại xuân dược con mẹ nó này quá mạnh, lại có thể khiến thánh khiết mỹ nữ trở thành bộ dạng phát tình thế này.

Tuyết Lị hít phải Cực lạc câu hồn yên, tình trạng đã tới mức dục hỏa phần thân, hay tay gắt gao ôm Diệp Phong, bộ ngực kiên đĩnh bão mãn không ngừng ma sát trước người hắn, cặp chân đẹp chon dài thẳng tắp đều muốn quấn lấy người hắn. Khiến dục hỏa của hắn cũng dâng cao, nếu không phải có bạch hồ mỹ nữ và La Lan ở đây, Khải Đặc và Ai Đức lại không biết sinh tử thế nào, hắn bây giờ khẳng định đã đem Tuyết Lị làm ngựa cưỡi rồi.

“Lạc lac, nhân gia dùng đến Cực lạc câu hồn yên, chỉ do sợ Lôi Ân công tước không chịu hợp tác thôi!” Bạch hồ mỹ nhân nhìn thẳng Diệp Phong vũ mị cười duyên, cặp mắt như nước ném cho hắn một cái nhìn cực kì câu hồn.

‘Thao, một tao hồ ly tiêu chuẩn, nếu có thể cưỡi lên nàng một đêm, tư vị khẳng định không tệ ... hắc hắc ...’ Diệp Phong nhìn bộ dạng vũ mị phong tao của bạch hồ mỹ nhân, trong lòng nghĩ bậy cười xấu, hai tua ôm ngang eo Tuyết Lị đang dục hỏa phần thân nâng dậy, gần như ngồi trên ghế. Nhìn về phía bạch hồ mỹ nhân hỏi: “Nói kế hoạch của ngươi ra, có lẽ chúng ta có thể hợp tác!”

“Hi hi, cùng Lôi Ân công tước nói chuyện đúng là thống khoái!” Bạch hồ mỵ nhân cười hi hi phong tình vạn chủng, cùng La Lan đóng cửa ngồi bên cạnh giường, nhìn Diệp Phong nói: “Nếu ta đoán không sai, Lôi Ân công tước lần này đến đây là muốn trợ giúp dực nhân vương quốc, đánh lui thú ải liên quân có đúng không?”

“Ân, ngươi nói không sai, mà chuyện này muốn đoán cũng không khó!” Diệp Phong trói Tuyết Lị động tình thở hổn hển lại, nhìn bạch hồ mỹ nữ gật đầu trả lời, hỏi ngược lại: “Ngươi sẽ không muốn ta giúp thú ải liên quân đối phó dực nhân vương quốc chứ?”

“Đương nhiên không phải, nếu ta để ngài đối phó dực nhân vương quốc, ngài làm thế nào giải thích với Tuyết Lị tướng quân ngài đang ôm đây? Lạc lạc ... “ Bạch hồ mỹ nhân nhìn Tuyết Lị đang phát tình, cười đùa vì câu nói của Diệp Phong, nói ra một lời kinh người: “ta muốn ngài giúp ta cướp lấy thú nhân vương quốc!”

“A?? Người nói sao? Ngươi nói lại một lần nữa xem?!” Diệp Phong giật mình mình bạch hồ mỹ nhân.

Bạch hồ mỹ nhân nghiêm chỉnh nói lại: “Ta muốn Lôi Ân công tước ngài giúp ta đoạt lấy thú nhân vương quốc!!”

“Hắc, có chút ý tứ đó!” Diệp Phong nghe sự xác nhận của bạch hồ mỹ nhân, buồn cười nghiêng đầu nhìn nàng, “Nàng là một bạch hồ nhân, không ngờ lại muốn mưu đoạt thú nhân vương quốc? Là hồ nhân vương của các nàng muốn tạo phản à?”

“Lạc lạc, ta chính là hồ nhân vương của thế hệ này, Nguyệt Oánh- Cách Lâm!” Bạch hồ mỹ nhân cười duyên liếc mắt đưa tình với Diệp Phong.

“Cáp, có ý tứ, thật có ý tứ!” Bạch hồ nhân là vương tộc của hồ nhân, đó là thường thức của đại lục, Diệp Phong tự nhiên biết, bất quá hắn không ngờ bạch hồ mỹ nhân trước mắt lại là hồ nhân vương, không kềm được lắc đầu cười lên, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi: “Vì sao lại muốn hợp tác với ta?”

Nguyệt Doanh cười khanh khách nói: “Bởi vì thế lực lớn của Lôi Ân công tước, lại có Tư Lược đoàn bộ đội tinh nhuệ, hơn nữa không chỉ có thể có hai bên Mạt La đế quốc, Quang Minh giáo đình hỗ trợ mà gần đây tựa hồ cùng Phỉ Nhã nữ vương của Quang Minh đế quốc có điểm quan hệ, muốn tìm đồng bạn để hợp tác, tự nhiên sẽ tìm loại đại nhân vật như ngài chứ!”

“Ân? Nàng đối với sự tình của ta tựa hồ rất rõ ràng?” Diệp Phong nhíu mày nhìn chòng chọc vào bạch hồ mỹ nhân.

“Sai, theo như ta thấy, ngoại trừ thân tín của Lôi Ân công tước, sợ rằng không ai biết rõ ràng sự tình của ngài, ta nói vừa rồi chỉ là dựa theo một số ít tình báo mà suy đoán thôi. Hi hi, ta nói trúng rồi sao?” Nguyệt Doanh mỉm cười phong tình vạn chủng nhìn Diệp Phong

‘Tiểu nương bì này không đơn giản!’ Diệp Phong nhìn bạch hồ mỹ nhân, trong đầu kinh hãi nghĩ thầm, hỏi đùa: “Nếu ta giúp nàng đoạt được thú nhân vương quốc, ta có thể có được điều gì tốt?”

“Chỉ cần ngài giúp ta đoạt được thú nhân vương quốc, ngài muốn điều tốt gì cũng được!” Bạch hồ mỹ nhân Nguyệt Doạnh nghiêm chỉnh trả lời.

“Ô? Ta muốn gì cũng được?” Diệp Phong nghe vậy ngạc nhiên khẽ nhìn bạch hồ mỹ nhân, cười xấu xa nói: “Nếu ta muốn mỹ nhân như nàng thì sao?”

“Có thể. Chỉ cần ngài giúp ta đoạt được thú nhân vương quốc, ta sẽ để cho ngài muốn làm gì thì làm!” Bạch hồ mỹ nhân hai mắt nhìn Diệp Phong rất nghiêm trang trả lời.

‘Tiểu nương bì này lại ngang nhiên có dã tâm lớn như vậy? Để ta muốn làm gì thì làm? Ân ... điều kiện này thật sự là mê người à ...’ Diệp Phong nhìn vẻ mặt nghiêm trang của bạch hồ mỹ nhân, cảm giác không giống nói dối, trong lòng vừa nghi hoặc đồng thời lại không kềm được sắc tâm và ý nghĩ bậy bạ trong đầu, trầm tư nói: “Muốn đoạt lấy cả thú nhân vương quốc không phải là việc dễ dàng, nàng muốn tìm ta hợp tác, cũng nên có kế hoạch gì chứ?”

“Đương nhiên, nếu không có kế hoạch, ta thế nào lại dám cùng Lôi Ân công tước hợp tác chứ!” Nguyệt Doanh thấy Diệp Phong muốn nghe kế hoạch, trong lòng biết hắn đã có ý hợp tác, lập tức lộ ra nụ cười cao hứng, vũ mị trả lời, đem kế hoạch trong lòng trình bày hết cho Diệp Phong.

“Ân, Nguyệt Doanh nữ vương không hổ là hồ nhân vương tinh minh, kế hoạch này thật sự cao minh. Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ!” Diệp Phong nghe xong kế hoạch, nhìn bạch hồ mỹ nhân Nguyệt Doanh, trong lòng nghĩ bậy cười thầm, bội phục dựng ngón cái lên!

“Lạc lạc, kế hoạch cao minh đến đâu, cũng phải có Lôi Ân công tước hỗ trợ mà!” Nguyệt Doanh thấy Diệp Phong đã đáp ứng hợp tác, ném cho Diệp Phong một ánh mắt hồ mị phong tao khiền hắn trong lòng ngứa ngáy, trong ngực lại có Tuyết Lị đang phát tình, thật sự là muốn lấy mạng của sắc lang mà!

“Nếu chúng ta bây giờ đã là quan hệ hợp tác, Nguyệt Doanh nữ vương có thể nói cho ta biết hay không, nàng như thế nào biết ta ở tại Tạp Tư Đặc Lộ thành? Còn có vị tuyết thỏ lão bảo(tú bà) này, có quan hệ gì với nàng? Hai thủ hạ của ta tình huống như thế nào?” Đột nhiên nhặt được một thu hoạch ngoài ý muốn, lưu manh công tước nhìn bạch hồ mỹ nhân, nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

Nguyệt Doanh ngọt ngào cười nói: “Một tổ chức tình báo nhỏ gọi là Thương Ưng, Lôi Ân công tước có nghe nói qua chưa? Vị tuyết thỏ tỷ tỷ này là thủ lĩnh của Thương Ưng, là bộ hạ của ta, ngài xuất hiện tại Tạp Tư Đặc Lộ thành thì ta đã được thông tri. Còn về hai thuộc hạ của ngài, đại khái là đang còn vui chơi, ta chưa hề động đến họ!”

“Ồ, tổ chức tình báo Thương Ưng kia nguyên lai là thuộc về nàng!” Diệp Phong nghe vậy rất ngạc nhiên nhìn Nguyệt Doanh, trong lòng càng thêm không dám kinh thường hồ ly tinh phong tao này, nhìn Tuyết Lị trong lòng đang rên rỉ giãy dụa, hổn hển cầu hoan, quay lại nói với bạch hồ mỹ nhân: “Ta nói Nguyệt Doanh nữ vương, nàng bây giờ nên có giải dược trên người, trò đùa nhỏ này của nàng, phỏng chừng mĩ nhân này của ta không chịu nổi nữa đâu!”

“Lạc lạc, Lôi Ân công tước, một cơ hội tốt để có được con gái của Ước Hàn công tước, chẳng lẽ ngài lại buông tay? Dùng phương thức của ngài giúp nàng giải độc, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Ta chọn dùng Cực lạc câu hồn yên, chính là giúp ngài khỏi bận rộn, ngài phải cảm tạ ta đó!” Nguyệt Doanh phong tao cười duyên, mập mờ nháy mắt với Diệp Phong, cùng với La Lan đứng dậy muốn rời đi.

‘Trời ạ, tao hồ ly này con mẹ nó quá gian xảo... hắc hắc, bất quá đề nghị của ả rất hay ...’ Tuyết Lị trúng Cực lạc câu hồn yên, đã mất đi ý thức suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại ý niệm tầm hoan, hơn nữa nàng trúng độc trước nên không biết Diệp Phong giở trò quỷ. Diệp Phong hoàn toàn có thể giả vờ cũng trúng Cực lac câu hồn yên ...

“Suy nghĩ của Nguyệt Doanh nữ vương thật cao minh!” Diệp Phong cao hứng ôm Tuyết Lị đi tới sát phía trước của Nguyệt Doanh, kề bên tai ả cười đê tiện: “Nói cho ta biết, nàng là xử nữ à?”

“Đương nhiên, sau khi đại sự thành công, ta sẽ đem lần đầu tiên tất cả đều trao cho ngài. Bây giờ ngài cứ hưởng thụ thiên sứ động tình này đi, ta sẽ thông tri cho thuộc hạ của ngài an tĩnh chờ đợi, lạc lạc ...“ Nguyệt Doanh vũ mị cười duyên, cùng La Lan đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

‘Đồ lẳng lơ, sớm muộn cũng sẽ giải quyết ngươi!!’ Diệp Phong nghĩ đến Nguyệt Doanh phong tao, ôm Tuyết Lị đang động tình, đem nàng đặt lên giường.

“Lôi Ân, giúp ta, giúp ta, ta khó chịu quá, mau giúp ta một chút ...”

Mất đi dự kềm hãm của hai tay Diệp Phong, Tuyết Lị vốn dục hỏa phần thân, lập tức khó chịu xé loạn y phục, mái tóc dài mềm mại màu trắng thánh khiết, bộ ngực kiên đĩnh bão mãn, anh đào màu hồng mĩ lệ mê người, tiểu phúc phẳng lì quang khiết, eo thon tinh tế mềm mại, đôi cánh cao quý trắng như tuyết, ngọc đồn tròn trịa săn chắc, đùi đẹp thon dài trắng nõn, chân ngọc lả lướt mềm mượt, mỗi thứ đều là trí mạng hấp dẫn với Diệp đại sắc lang, nhìn thấy huyết mạch hắn như trương lên.

“Hắc hắc, Lị Lị mỹ nhân của ta, đêm nay lão công tương lai nhất định sẽ yêu nàng thật tốt ...”

Tên sắc lang cười đểu dâm đãng vô sỉ, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, leo lên giường đem Tuyết Lị đang rên rỉ cầu hoan đặt dưới thân, tay trái vuốt ve bộ ngực kiên đĩnh bão mãn, tay phải nắn bóp ngọc đồn tròn trịa săn chắc, miệng rộng hôn ngấu nghiến đôi mội thơm mềm mại hồng nhuận, tham lam cướp lấy nụ hôn đầu của Tuyết Lị, phóng túng điên cuồng quấn lấy lưỡi thơm của nàng.

“Giúp ta ... giúp ta ...”

Tuyết Lị hay tay ôm lấy cổ Diệp Phong, đùi đẹp thon dài quặp vào hông hắn, thân thể mềm mại áp chặt ma xát vào thân dưới của hắn, cái miệng nhỏ nhắn bị chế trụ vẫn rên ư ử cầu hoan. Dực nữ thánh khiêt cao quý đã bị Cực lac câu hồn yên biến thành dục nữ rên rỉ cầu xin dưới khố hạ của nam nhân.

“Lị Lị, bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là nữ nhân của ta ...”

Diệp Phong ngẩng đầu rời khỏi đôi môi của Tuyết Lị, nhẹ nhàng nói, hai tay khẽ vuốt đùi đẹp bên hông hắn, ngọc đồn tròn trịa săn chắc, ôm xốc nách Tuyết Lị lên, giữ chặt nàng vào lòng ngực, tiểu hòa thượng tà ác tại hạ thể, vô cùng chính xác công nhập vào cấm địa của Tuyết Lị ...

## 172. Chương 172: Chiến Huống Nguy Cơ, Lưu Manh Giá Đóa

“Sát ...”

Đao quang kiếm ảnh, tiếng hô “sát” rung trời, lưỡi mác thiết mã, tiếng gầm rú liên miên, tiến công mãnh liệt của thú ải liên quân vào Tạp Tư Đặc Lộ thành lại bộc phát, sát khí nồng đậm lan tràn dưới hoàng hôn. Binh tướng của dực nhân vương quốc và thú ải liên quân, tại vùng núi quanh co tại đông tây phía bắc Tạp Tư Đặc Lộ thành, trên và dưới tường thành triển khai một trường chém giết khiến người khác nhiệt huyết sôi trào.

Mặc dù nói dực nhân là phi hành bộ đội trời sinh, khi thủ thành chiếm lợi thế về binh chủng, nhưng đối mặt với thú nhân cũng có một lượng lớn phi hành bộ đội, cùng với ải nhân leo trèo linh hoạt, bọn họ cũng không có cái gì gọi là ưu thế nữa.

Ưng nhân, điêu nhân, bức nhân và các phi hành bộ đội khác của thú nhân, đang trên không tại tường thành phía bắc cùng dực nhân bộ đội tiến hành một cuộc đại đối đầu phô thiên cái địa của không quân. Thêm vào ải nhân linh xảo cùng lục quân thú nhân phía dưới leo thang công thành, khiến cục diện chiến trường trở nên vô cùng hoành tráng, thanh thế!

“Ha ha ha, Mễ Cách nguyên soái, dực nhân không còn binh lực chi viện cho phòng tuyến tại Tạp Tư Đặc Lộ thành, lần này chúng ta nhất định có thể trước khi viện binh của nhân tộc tới, thành công đoạt lấy Tạp Tư Đặc Lộ thành, chiếm giữ tất cả lãnh thổ do dực nhân sở hữu tại bắc đại lục!”

Phía bắc Tạp Tư Đặc Lộ thành, đại bộ đội trung ương của thú ải liên quân, thú nhân nguyên soái là hoàng kim hùng sư Khố Lạc - Tây Đức, đứng trong đám động binh tướng, nhìn công thành chiến kịch liệt trước mắt, nhìn ải nhân nguyên soái Mễ Cách-Lạp Tề bên phải, dương dương tự đắc cười to.

So với trên trăm vạn đại quân của thú nhân và ải nhân, chỉ có khoảng bốn mươi vạn dực nhân binh tướng đóng tại phòng tuyến Tạp Tư Đặc Lộ, quả thật rất khó phòng thủ. Nếu không có viện binh tăng viện, phòng tuyến bị công phá là sự tình sớm muộn cũng xảy ra!

Hai đại đế quốc của nhân tộc điều động binh lực muốn trợ giúp dực nhân vương quốc, loại sự việc này tự nhiên không qua mắt được thú ải liên quân. Để có thể đột phá phòng tuyến trước khi nhân tộc tới, chiếm cứ lãnh thổ của dực nhân tại bắc đại lục, thú ải liên quân lần này phát động một đợt tiến công mãnh liệt đối với lãnh thổ phương bắc của dực nhân, không chỉ tấn công Tạp Tư Đặc Lộ thành, những phòng tuyến còn lại đều đang kịch liệt chiến đấu!

“Ân, mặc dù thắng lợi của chúng ta đã trước mắt, bất quá vẫn cẩn thận là tốt!” So với thú nhân nguyên soái Khố Lạc đang dương dương tự đắc, ải nhân nguyên soái Mễ Cách cũng rất tự tin, nhưng vẫn bảo trì tâm tình cảnh giác như trước.

“Ha ha, Mễ Cách nguyên soái an tâm, Tạp Tư Đặc Lộ thành đã đến tình huống cùng đường mạt lộ, bây giờ sẽ do hoàng kim hùng sư đến tông vỡ cửa thành do chúng tự nhận là kiên cố, để đại quân tiến vào trong thành, ha ha ...” Khố Lạc nguyên soái cao hứng cười to, quay lại hạ lệnh cho đệ nhất thú nhân dũng sĩ ở bên trái: ”Nộ Nham, mang theo thứ đồ vừa đúc tạo, đến đánh vỡ cửa thành địch quân cho ta!”

“Rõ!”

Nộ Nham đã sớm nôn nóng, nghe tiếng hưng phấn lĩnh mệnh, quay đầu hét lớn một tiếng với Hoàng kim hùng sư đoàn phía sau, khiến bọn chúng vác lên một chàng kích khí(dụng cụ dùng tông cửa thành) bằng thép thô đại dài đến tám mươi thước, hò hét xông thẳng đến cửa bắc của Tạp Tư Đặc Lộ thành.

“Thú nhân không hổ là chiến sĩ trời sinh, với lực lượng của hoàng kim hùng sư, thêm vào cái loại kích khí này thì cửa thành Tạp Tư Đặc Lộ không chịu được bao lâu. Phòng tuyến cuối cùng của dực nhân tại phương bắc tỉnh, cuối cùng cũng bị công phá rồi ...” Ải nhân nguyên soái Mễ Cách, nhìn hoàng kim hùng sư đang tiến lên, trong đầu suy nghĩ tán thán.

Trên tường thành Tạp Tư Đặc Lộ, Ước Hàn nguyên soái anh tuấn bất phàm, đang nhíu mày nhìn chiến huống trên không và mặt đất, lại thấy hoàng kim hùng sư vác một chàng kích khí bằng thép rất lớn xông tới, lập tức hiểu được dụng ý của quân địch, hạ lệnh: “Áo Ni Khắc, ngăn chặn hoàng kim hùng sư của địch nhân!”

“Rõ!” Quang Minh ma kiếm đoàn đoàn trưởng Áo Ni Khắc đang đứng nghiêm bên trái Ước Hàn nguyên soái, nghe xong mệnh lệnh lập tức hô hào Quang Minh ma kiếm đoàn, tung cánh bay lên, nhắm về phía hoàng kim hùng sư phía dưới đang muốn phá cổng thành.

“Tuyết Lị, con không phải nói Tư Lược đoàn của Lôi Ân sẽ đến giúp sao? Như thế nào đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng của hắn?” Ước Hàn nguyên soái thấy Quang minh ma kiếm đoàn triển khai hành động, quay đầu nhìn ái nữ bên trái lo lắng hỏi, trước mắt tình thế của họ nếu còn không có viện binh, tuyệt đối thủ không vững Tạp Tư Đặc Lộ thành.

“Đợi thêm lát nữa, hắn nói nhất định sẽ đến, phỏng chứng có sự tình gì đó nên trì hoãn!” Tuyết Lị nghe vậy nghĩ đến nam nhân đã cướp đi trinh thao của nàng, mặt ngọc khẽ hồng nhẹ giọng trả lời, đôi mắt nhìn tình huống song phương địch ta trên chiến trường, tâm trang tràn ngập tự tin đối với kế hoạch của tên xú nam nhân kia!

Ba ngày trước, đêm mà Tuyết Lị trúng phải Cực lạc câu hồn yên, dưới sự ôn nhu xâm phạm của DIệp Phong, giải trừ thống khổ, hưởng thụ dư vận của cao trào rồi tiến vào mộng đẹp, nhưng hôm sau tỉnh lại, khi nàng phát hiện đang ỉ ôi trong lòng Diệp Phong, hơn nữa đã thất thân, nhất thời xấu hổ vạn phần nên khóc đến nỗi giống như một đứa bé khóc nhè, trong đầu nhớ rõ hôm qua có người ám toán, nàng ngửi phải mùi hương đó liền mất đi ý thức, những việc sau đó thì không rõ ràng lắm!

Diệp Phong lấy lí do có người cố ý ám toán, không đuổi kịp hung thủ, trở lại phòng nên bị xuân dược ảnh hưởng, từ đó thoát khỏi tội danh cố ý cướp đi trinh thao của Tuyết Lị, khẩn khoản thâm tình tỏ vẻ sẽ chịu trách nhiệm với Tuyết Lị.

Tuyết Lị đối mặt với việc mơ mơ hồ hồ thất thân, cùng với Diệp Phong thuyết phục sẽ có trách nhiệm với nàng, khiến suy nghĩ của nàng cực độ hỗn loạn, căn bản không biết làm thế nào cho tốt.

Diệp Phong không hổ là tên lưu manh đê tiện, thấy Tuyết Lị không nói nên lời, tên giả hỏa này liền nửa thô bạo nửa thâm tình ôm nàng vào lòng, thi triển lời ngon tiếng ngọt chuyên dùng lừa gạt nữ nhi, thêm vào Tuyết Lị vẫn rất có hảo cảm với hắn, cuối cùng cũng theo vận mệnh thẹn thùng đồng ý gả cho hắn.

Trinh khiết đã cho Diệp Phong, cũng đáp ứng sẽ gả cho hắn, cho nên Tuyết Lị vốn quan tâm dực nhân vương quốc tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận biết kế hoạch đối phó thú ải liên quân của Diệp Phong, để hắn giúp quốc gia của mình.

“Ai, hy vọng bộ đội của hắn có thể đến kịp lúc, nếu không Tạp Tư Đặc Lộ thành thất thủ, lãnh thổ nước ta tại bắc đại lục sẽ không thể bảo toàn!” Ước Hàn nguyên soái vẫn chưa biết quan hệ của Tuyết Lị và Diệp Phong, nhìn cục diện chiến trường, nhíu mày cảm khái.

Trên sườn một hòn núi nhỏ cách mười dặm về phía đông của Tạp Tư Đặc Lộ thành, bạch hồ mỹ nhân Nguyệt Doanh, tay cầm viễn vọng kính của địa tinh, nhìn chiến huống trên dưới của Tạp Tư Đặc Lộ thành, không kềm được nghi hoặc lẩm bẩm, “Tên Lôi Ân này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì, thần thần bí bí đền bây giờ vẫn chưa xuất hiện!”

“Thú ải liên quân có trên trăm vạn binh, chỉ bằng vào Tư Lược đoàn của hắn, làm thế nào đẩy lùi thú ải liên quân, ta xem hắn hơn phân nửa là đang khoác lác!” Tuyết thỏ thục nữ La Lan, đứng bên cạnh Nguyệt Doanh không tin nói, ”Hồ vương, ngài nghĩ hắn thật có thể giúp ngài đoạt lấy thú nhân vương quốc á?”

“Lôi Ân-Pháp Lôi Nhĩ này là một nam nhân giống như một câu đố, luôn làm ra sự tình khiến người khác giật mình, ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường hắn!” Bạch hồ mỹ nhân nhìn chiến huống ở Tạp Tư Đặc Lộ thành, trong miệng nhàn nhạt trả lời, lại lập tức cười nói: “Cho nên vấn đề hắn có thể giúp chúng ta cướp lấy thú nhân vương quốc hay không, cứ thử sẽ biết, dù sao theo kế hoạch mà làm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có hại!”

La Lan nghe Nguyệt Doanh nói xong, nghĩ lại rất nhiều sự tích của Lôi Ân, gật gật đầu yên lặng dứng bên cạnh Nguyệt Doanh, không còn tiếp tục cho ý kiến gì nữa.

“Ha ha ha, thế nào, Áo Ni Khắc mĩ nam tự xưng thanh cao, mắt nhìn dực nhân các ngươi giữ không nổi trận địa, người có cảm tưởng gì?”

Quang Minh ma kiếm đoàn của Áo Ni Khắc muốn ngăn chặn hoàng kim hùng sư đoàn, bị phi hành bộ đội dự bị của thú ải liên quân cản trở, thú nhân đệ nhất dũng sĩ Nộ Nham, đái lĩnh hoàng kim hùng sư tiếp tục lao tới trước, đồng thời tự đắc cười nhạo lão cừu nhân Áo Ni Khắc.

“Đáng ghét!!” Trước mặt phải đối đầu với một số lớn phi hành bộ đội cản trở, Quang Minh ma kiếm đoàn không thể đến ngăn chặn Hoàng kim hùng sư đoàn đang muốn công thành, Áo Ni Khắc nghe Nộ Nham nói xong, nhất thời tức giận hét lớn một tiếng, phân phó thuộc hạ thoát khỏi dây dưa một cách nhanh nhất, một mình tung cánh bay về phía Nộ Nham, chuẩn bị xử lý tên Hoàng kim hùng sư đoàn đoàn trưởng này.

“Hừ, tới hay lắm, hôm nay chúng ta trước mặt hai bên quân đội quyết một trận tử chiến!”

Nộ Nham hiếu chiến, sớm đã muốn cùng Áo Ni Khắc đường đường chính chính so tài một phen, bây giờ thấy hắn một mình bay tới, lập tức một tiếng sư tử rống hưng phấn vang lên, vung lang nha bổng trong tay lên, nghênh tiếp Áo Ni Khắc đang từ trên không lao tới, cùng hắn triển khai chém giết.

Trừ hoàng kim sư vương có đại địa sáo trang thì không tính, Nộ Nham này là thú nhân đệ nhất dũng sĩ, cùng dực nhân vương quốc đệ nhất cường giả Áo Ni Khắc, tại trung ương của chiến trường triển khai chém giết, lập tức trở thành tiêu điểm khiến người khác để mắt. Binh tướng của song phương đều cổ vũ cho cường giả của nước mình!

Không có Quang Minh ma kiếm đoàn ngăn chặn, binh tướng của Hoàng kim hùng sư đoàn khiêng cự dại thiết chế chàng kích khí, chịu đựng mưa tên công kích từ trên tường thành, dũng mãnh lao tới dưới thành, luân phiên triển khai công kích vào cửa thành bằng gỗ dày, tiếng bang bang vang lên không ngừng bên tai, cửa thành căn bản không chịu nổi loại chàng(đánh,tông) kích cường lực này, đánh lâu tất bị phá!

Ước Hàn nguyên soái đứng trên tường thành, thấy tình huống này trong lòng lo lắng vạn phần, miễn cưỡng điều động một nhánh dực nhân trường thương đoàn, lao ra ngăn chặn sự công kích của hoàng kim hùng sư.

“Tốt, chúng binh tướng, vì vinh diệu của liên quân, theo ta ...”

So với Ước Hàn nguyên soái đang lo lắng, thú nhân nguyên soái Khố Lạc và ải nhân nguyên soái Mễ Cách, nhìn cục diện trên chiến trường, đều lộ ra nụ cười hưng phấn, đưa mắt nhìn nhau, Khố Lạc nguyên soái đẫn đầu mở miệng gầm lên một tiếng hạ lệnh, muốn phát động tổng tấn công, song khi gã còn chưa phát ra một chữ “Tiến”, một trận tiếng long ngâm trong trẻo từ phía tây vang lên, khiến gã chấn động, quay đầu nhìn về phía tây.

Hoàng hôn chiếu rọi bầu trời phía tây Tạp Tư Đặc Lộ thành, lưu manh công tước chân đạp song đầu cự long Thánh Ma, miệng ngậm Thanh sảng tiêu hồn, thân mặc áo khoác cổ cao, dẫn đầu ba nhánh phi hành bộ đội Long ưng kị sĩ đoàn, Bạch điêu xạ thủ đoàn, Hỏa thương xạ thủ đoàn của Tư Lược đoàn, nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của binh tướng hai bên tại chiến trường.

“Tới rồi, tới rồi, Tư Lược đoàn của Lôi Ân đã tới!” Tuyết Lị vốn đang yên tĩnh xem xét chiến huống và chờ đợi Tư Lược đoàn đuổi tới, nhìn luyến nhân(người yêu) đang cưỡi rồng dẫn quân đến, lộ ra cao hứng hoan hô.

Ước Hàn nguyên soái thở phào nhẹ nhõm đồng thời quan sát tứ phía tìm số bộ đội còn lại của Tư Lược đoàn, thầm nghĩ Lôi Ân nếu chỉ đái lĩnh phi hành bộ đội tới đây thì khẳng định không đem lại tác dụng gì lớn, trong thời khắc thế này thì hỏa pháo bộ đội của hắn mới là trợ lực lớn nhất cho việc thủ thành!

“Lôi Ân-Pháp Lôi Nhĩ?”

Khố Lạc nguyên soái của thú nhân và Mễ Cách nguyên soái của ải nhân nhìn lưu manh công tước ở trên không phía tây, kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, e ngại bắt đầu điều động phi hành bộ đội, chuẩn bị khi hỏa pháo bộ đội nổi danh của Tư Lược đoàn vừa xuất hiện, thì lập tức tiêu diệt chúng, để tránh bọn chúng đem lại thương vong rất lớn cho liên quân!

## 173. Chương 173: Đả Kiếp Liên Quân, Âm Hiểm Độc Kế

“Trời ơi, băng sương long ưng, cả một binh đoàn băng sương long ưng à, bọn chúng làm thế nào có được nhiều băng sương long ưng như vậy?”

“Trước tiên là một con băng sương cự long, tiếp theo lại có một con song đầu cự long, bây giờ lại xuất hiện nhiều băng sương long ưng như vậy, rốt cuộc Lôi Ân-Pháp Lôi Nhĩ có vận may gì vậy?”

Lưu manh công tước đái lĩnh phi hành bộ đội của Tư Lược đoàn, dừng lại tại phía tây bắc của Tạp Tư Đặc Lộ thành, cùng dực nhân bộ đội và thú ải liên quân hình thành một hình tam giác, binh tướng song phương đang chém giết, thấy một binh đoàn có trên một vạn băng sương long ưng biên chế chỉnh tề, đều lộ ra thần sắc rung động.

“Lôi Ân công tước, trường chiến tranh này cùng Mạt La đế quốc của ngươi không có quan hệ, hy vọng ngươi không tự gây phiền phức cho mình, kẻ chi viện dực nhân vương quốc chính là địch nhân của thú ải liên quân chúng ta!”

Thú nhân nguyên soái Khố Lạc, sau khi đánh giá một phen băng sương long ưng của Long ưng kị sĩ đoàn, tâm trạng mặc dù còn hiếu kì, nhưng cũng chưa ngại nhánh bộ đội này, ngẩng đầu mở cái miệng rộng như chậu máu rống lên nhắc nhở Diệp Phong.

“Ách? Chi viện dực nhân vương quốc? Ta có nói muốn chi viện dực nhân vương quốc à? Hùng sư nguyên soái nhà ngươi không nên đoán bừa a!” Diệp Phong nhàn hạ ngồi xổm trên lưng Thánh Ma, tay trái vuốt ve đầu của Tiểu Hắc bên chân hắn, hút thuốc cúi đầu nhìn Khố Lạc nguyên soái trong đám đông thú ải liên quân, hiếu kì hững hờ hỏi, vì hắn đã dùng đến Sư hống công nên mặc dù giống như nói chuyện bình thường, nhưng thanh âm vẫn rót vào trong tai mọi người rất rõ ràng!”

“Không phải đến chi viện thì hắn đến làm gì?” Khố Lạc nguyên soái và Mễ Cách nguyên soái, nghe Diệp Phong nói xong, đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc khó hiểu. Ước Hàn nguyên soái trên tường thành càng bị dọa nhảy dựng, giật mình nhìn về phía Tuyết Lị hỏi việc này là thế nào.

“Lôi Ân, chàng lại quậy phá gì nữa đây ...” Tuyết Lị bị phụ nhân hỏi cũng không biết trả lời thế nào, hai mắt lo lắng nhìn luyến nhân, trong đầu bất mãn quở trách.

“Hừ, Lôi Ân-Pháp Lôi Nhĩ đáng chết. Khẳng định chỉ là đến để khoe mẽ thôi!” Áo Ni Khắc và Nộ Nham đang chiên đấu dây dưa, nhìn xem Diệp Phong đồng thời bực bội mắng thầm.

“Lôi Ân công tước, ngươi nếu không có ý chi viện dực nhân vương quốc, vậy người mang nhiều binh đến đây để làm gì?” Khố Lạc nguyên soái ngẩng đầu nhìn Diệp Phong nghi hoặc hỏi.

“Ha ha ha, đến làm gì? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tư Lược đoàn của ta thường làm gì?” Diệp Phong thở ra một hơi khói thuốc, cúi đầu cười to hỏi ngược lại Khố Lạc.

“Tư Lược đoàn làm gì? Chẳng lã ngươi muốn đánh cướp?!” Khố Lạc càng thêm nghi hoặc nhìn DIệp Phong.

“Thao, rốt cuộc con mẹ nó cũng bắt đầu hiểu rồi. Không sai, lão tử hôm nay chính là đến để ăn cướp. Tất cả thú nhân và ải nhân nghe lão tử nói đây, lập tức buông vũ khí, tháo trang bị xuống rồi cút đi, nếu không sẽ giết không tha!” Lưu manh công tước đứng thẳng dậy, chỉ vào thú nhân và ải nhân trên trời lẫn dưới đất, hung hăng tự đắc trầm giọng hét lớn!

“Đánh cướp thú ải liên quân?” Ước Hàn, cùng với bọn binh tướng bên phía dực nhân, nhe xong lời nói của Diệp Phong, đều có vẻ mặt dở khóc dở cười.

“Tên gia hỏa này thât sự là giỏi diễn trò ... a ...” Tuyết Lị nhìn Diệp Phong trên không, tâm tình tức giận mắng khẽ một câu, kết quả cũng không nhịn nổi bắt đầu cười lên, nàng biết kế hoạch của Diệp Phong, nên cực kỳ tin tưởng vào Diệp Phong.

“Ha ha, tốt, rất tốt, người quả nhiên rất ngông cuồng, hy vọng người được “tiếp đãi” xong sẽ giảm bớt ngông cuồng. Hồng ưng quân đoàn, tiêu diệt phi hành bộ đội của hắn cho ta!” Hoàng kim hùng sư quá giận đến cười lên, gầm gừ quát thét chỉ vào Diệp Phong trên cao.

“Các huynh đệ. Sát. Giải quyết cái tên ngu ngốc mơ mộng không biết tốt xấu đó. Cho hắn biết sự lợi hại của thú nhân chúng ta!” Tướng quân của Hồng ưng quân đoàn, nghe xong mệnh lệnh của Khố Lạc nguyên soái, lập tức quát lớn dẫn đầu hồng ưng nhân, triển khai trùng phong về phía Diệp Phong vốn khinh thị bọn họ.

“Viên trận!”

Lạp Phỉ Nhĩ, Kiệt Nã Tư, Phỉ Phỉ ba người trên không thấy địch nhân xông tới, trước sau mở miệng quát lớn, hô hào thuộc hạ nhanh chóng hình thành một hình tròn trên không trung, bên ngoài là long ưng kị sĩ mang trọng trang khải giáp bằng cương thiết có lực phòng ngự rất mạnh, bên trong là bạch điêu xạ thủ và hỏa thương xạ thủ đang nhắm bắn.

“Hừ, Lôi Ân, ngươi nghĩ là bày ra một trận hình cổ quái thì có thể gây ra tác dụng sao? Hôm nay bổn soái sẽ bắt người trả giá bằng cả tính mạng cho sự ngông cuồng của ngươi!” Tam đại phi hành bộ đội của Tư Lược đoàn lập nên một trận hình cổ quái, khiến binh tướng hai bên trên chiến trường đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, Khố Lạc nguyên soái thì khinh thường hừ lạnh hét lớn.

“Toàn là bọn con cháu chỉ biết nói mà không làm, kim mao đại cẩu, có bản lĩnh thì tên nô tài ngươi cứ lên đây mà giết lão tử!”

Bên trong viên trận, Diệp Phong đứng trên lưng rồng, nhìn hồng ưng nhân đang lao tới gần, cùng với hoàng kim hùng sư Khố Lạc phía dưới, khẽ cười nhạo đầy đểu cáng, nhanh chóng lấy ra Quang Minh sáo trang, mang lên trên người. Thoáng chốc, bạch mang thần quang chói mắt đột nhiên lóe lên từ trên người hắn, dưới ánh mắt kinh thán của binh tướng hai bên trên chiến trường, bắn thẳng lên chân trời!

“Tiểu quỷ, con mẹ ngươi đừng dựa vào Quang Minh sáo trang mà xem thường người khác, hôm nay hồng ưng quân đoàn chúng ta sẽ cho người biết cái gì gọi là chết. Quang Minh sáo trang của ngươi, nhất đi trở thành đệ nhị sáo quốc bảo của thú nhân vương quốc chúng ta.”

Tướng quân của Hồng ưng quân đoàn dẫn quân tiến đánh, vung thương chỉ vào Diệp Phong cười lạnh mắng to, kêu gọi hồng ưng chiến sĩ cầm cương thương triển khai chém giết với long ưng kị sĩ ở bên ngoài viên trận của Tư Lược đoàn.

“Hắc hắc, thần quang một khi xuất ra, lập tức các người sẽ nếm được mùi vị của sự sợ hãi!” Diệp Phong nghe xong tiếng mắng, hai mắt nhìn chằm chằm vào tướng quân của Hồng ưng quân đoàn, trong đầu hung hăng nghĩ thầm, Thánh Ma to lớn lặng lẽ bay khỏi viên trận, huy vũ Quang Minh thánh kiếm trong tay, thi triển “Kiếm ngạo thương khung, tru yêu tà” tạo ra cự hình bạch mang kiếm khí dài trăm trượng, giống như một tên đồ tể khát máu lao vào giữa đội ngũ của hồng ưng nhân, lạnh lùng triển khai đâm chém điên cuồng, căn bản không kẻ nào ngăn nổi cự hình kiếm khí của hắn!

“Quá mạnh, đây là uy lực của Quang Minh sáo trang sao?”

Song phương binh tướng đang chém giết giữa chiến trường, nhìn cự hình kiếm khí của Diệp Phong, đều lộ ra thần sắc chấn kinh, tâm trạng đều hướng về năng lực vô hạn của Quang minh sáo trang. Cũng như vậy, bạch hồ mỹ nhân Nguyệt Doanh và tuyết thỏ thục nữ La Lan, ở phía đông cách đó mười dặm, thông qua viễn vọng kính cũng thấy được tình cảnh đó, trong lòng rất hâm mộ Lội Ân có được thứ đồ tốt như Quang Minh sáo trang!

“Nếu có thể đoạt lấy Quang Minh sáo trang trở về, công lao này so ra còn lớn hơn đánh chiếm Tạp Tư Đặc Lộ thành!” Thú nhân nguyên soái Khố Đặc, cùng ải nhân nguyên soái Mễ Cách, nhìn Quang Minh sáo trang trên người Diệp Phong trên không, trong mắt tràn ngập dục vọng muốn cưỡng đoạt.

“Một lũ ngu ngốc không biết chuyện, tưởng đây đều là năng lực của Quang minh sáo trang à? Hừ hừ ...” Diệp Phong vung múa kiếm khí chém giết một lúc, nghe những tiếng kinh hô xung quanh, trong lòng vì địch nhân bỏ qua thực lực của hắn nên khinh thường, ra hiệu cho Tiểu Hắc lấy đoản kiếm của nó từ không gian giới chỉ ra, chui vào giữa bọn hồng ưng chiến sĩ nhanh chóng tể(cắt, làm thịt) sát!

“Mẹ nó, con khỉ nhỏ này lợi hại quá, mọi người cẩn thận ... a ... đừng ...”

Tiểu Hắc tay phải cầm đoản kiếm, giống như một bóng đen đoạt mệnh vờn qua lại, tốc độ mắt thường không thể thấy, lướt tới lướt lui trong đám hồng ưng chiến sĩ, mỗi lần thân ảnh lóe lên là đoạt lấy tính mạng của một hồng ưng chiến sĩ, làm cho hồng ưng chiến sĩ phẫn nộ cực độ, nhưng biện pháp để bắt nó thì một chút cũng không có.

Băng sương long ưng mặc dù chỉ có một phần ba thực lực của cự long, nhưng mức độ cứng rắn của lân giáp của chúng có thể so với cự long. Bọn chiến sĩ của hồng ưng quân đoàn chỉ vừa tiếp xúc liền lĩnh ngộ được sự cường hãn của long ưng kị sĩ, phát giác trận thế này không đơn giản.

Thủ phía trước là long ưng kị sĩ có lực phòng ngự rất mạnh không thể đột phá. Tiếp theo bên trong viên trận là bạch điêu xạ thủ bắn tên, cùng với những viên đạn chết chóc của hỏa thương xạ thủ, đối với bọn chúng đang vây ngoài viên trận tuyệt đối là đả kích chí mạng, khiến số tử vong của chúng gia tăng chóng mặt!

“Oanh long” Tiếng nổ lớn vang lên, bọn hoàng kim hùng sư chịu đựng công kích của mưa tên và dực nhân trướng thương chiến sĩ, rốt cực cũng đã dũng mãnh tông vỡ cửa thành tạp Tư Đặc Lộ, vứt bỏ chàng kích khí, cầm lang nha bổng lên tay, triển khai tiến công mãnh liệt hướng về Tạp Tư Đặc Lộ thành. Ước hàn công tước cả kinh vội điều động binh lực ngăn chặn!

“Tốt, cửa thành rốt cục bị phá vỡ, toàn quân xuất kích!” Ải nhân nguyên soái Mễ Cách, vẫn quan sát kĩ chiến đấu trên chiến trường, mắt thấy cửa thành bị tông vỡ, lập tức cao giọng truyền lệnh tất cả binh tướng ải nhân phát động tổng tấn công về phía Tạp Tư Đặc Lộ thành.

Thú nhân nguyên soái Khố Lạc thấy thế vừa chuẩn bị ra lệnh thì một kinh biến khiến tất cả binh tướng trên mặt đất của thú ải liên quân sợ hãi bỗng bộc phát, bởi vì mặt đất dưới chân chúng đột nhiên nổ tung, mặt đất liên tục xuất hiện khe nứt cùng hố lớn, những vụ nổ còn kéo theo vô số thạch tử(đá cục), phi sa(cát) bay lên như tên bắn, khiến bọn chúng bị kinh hoảng nên không thể né tránh, không bị tên bắn chết thì là bị ngã vào khe nứt và hố to, tiếng kêu rên thảm thiết thê lương, nhất thời che phủ cả tiếng hảm sát, vang vọng từng hồi như thông suốt cả trời đất!

“Sao lại thế này? Sao lại thế này? Động đất? Không, không đúng, động đất sao lại gây nổ mạnh?”

Khố Lạc và Mễ Cách thấy binh sĩ trên mặt đất từng lớp từng lớp rơi vào lòng đất chết thảm, đưa mắt nhìn nhau, đều không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra, giật mình sợ hãi, trước sau gọi ra ma sủng liệt diễm sư thứu và đại địa thương ưng, bay lên không trung tránh né sự bạo tạc của mặt đất đang ập đến gần!

Hai người may mắn bay lên không trung, sau khi bay lên quay đầu nhìn xuống đất quan sát, lập tức thấy được một tình cảnh làm họ càng thêm giật mình sợ hãi, dưới lòng đất bị nổ tung có dòng nước ngầm, hơn nữa trong nước tựa hồ có độc, tất cả binh tướng chưa chết rơi vào trong nước, đều bị độc thủy làm cho mục rữa đau đến không muốn sống, gào lên thê lương!

Áo Ni Khắc và Nộ Nham đang quấn lấy nhau cùng đều chấn kinh tách ra, lập tức dùng hết khả năng tránh né ảnh hưởng. Ước Hàn và binh tướng bên phía dực nhân, nhìn kinh biến đột ngột xảy ra, đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó đều lộ ra thần sắc cao hứng, đối với bọn họ mà nói, địch binh mà chết hết ráo thì còn tốt hơn!

“Thành công rồi, kế hoạch của Lôi Ân thành công rồi!” Tuyết Lị đứng trên tường thành, nhìn luyến nhân cưỡi rồng trên không giết địch, trong lòng thập phần cao hứng.

“Ha ha ha, kim mao đại cẩu, ải nhân lão quỷ, kiến thức được lợi hại rồi chứ, muốn dựa vào nhiều quân mà phô trương tự đắc, lão tử sẽ oanh tạc chết binh lính của các ngươi!” Diệp Phong huy vũ kiếm khí điên cuồng chém vào hồng ưng chiến sĩ chung quanh, trong miệng ha ha cười to hung ác.

“Vụ nổ này do hắn gây ra à??” Lưu manh công tước vừa nói ra, Ước Hàn, Khố Lạc, Mễ Cách cùng binh tướng hai bên không biết nguyên nhân vụ nổ đều lộ ra thần sắc cật kinh(giật mình kinh hãi), không nghĩ đến hắn có thể làm ra mai phục to lớn như thế dưới lòng đất chiến trường!

Diệp Phong vì kế hoạch lần này, đã mất không ít khí lực, ngoài trừ một ít bộ đội cảnh giới mặt ngoài được lưu lại phòng thủ Tinh Quang bình nguyên, Tư Lược đoàn cơ hồ đã tổng động viên, tiến hành đào bới tại phía bắc Tạp Tư Đặc Lộ thành, bố trí tạc đạn. Bởi vì khi đại địa kị sĩ dò xát địa hình, phát hiện nền đất nơi đây mềm xốp, hơn nữa lòng đất còn có nước ngầm, nếu có thể đào rỗng giữa các tầng, cài đặt liên hoàn tạc đạn trên diện tích lớn, nhất định có hiệu quả kì diệu khi phục kích địch nhân.

Diệp Phong nghe đoàn trưởng Thụy Ân của Đại địa kị sĩ đoàn báo cáo sự việc này, lúc đó cao hứng nghĩ ra một chủ ý còn xấu xa hơn, đem dòng nước ngầm chặn lại, để nước dâng lên, sau đó hòa kịch độc có tính ăn mòn vào trong nước, khiến địch nhân rơi vào thì tuyệt đối không có đường sống!

Xem cục diện trên chiến trường bây giờ thì đợi khi bạo tạc chấm dứt, lục địa bộ đội(bộ binh) của thú ải liên quân sẽ hoàn toàn tan rã. Kế hoạch của Diệp Phong xem như thành công một nửa, một nửa còn lại cũng đang âm thầm tiến hành, tên giả hỏa này thật sự xấu xa a ...

## 174. Chương 174: Liên Hoàn, Phản Kích, Điên Cuồng, Chém Giết

“Tên Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ này thật là một tay, lại có thể nghĩ ra kế hoạch ác độc như vậy. Phải sử dụng bao nhiêu nhân lực đây?” Ở sườn núi ngoài phía đông thành Tạp Tư Đặc Lộ mười dặm, tuyết thỏ thục nữ La lan thông qua kính viễn vọng nhìn tình hình chiến trường giật mình trong miệng cảm khái.

“Chiến tranh không có nói đến ác độc. Có thể đánh bại địch nhân, sử dụng kế sách gì đều đúng. Bất quá Lôi Ân loại chủ ý xấu xa này, e rằng không có người nào có thể nghĩ ra được. Hy vọng trong lúc này hắn có thể đối phó với kim mao sư vương…..”

Bạch hồ mĩ nhân Nguyệt Doanh cầm trong tay kính viễn vọng nhìn chiến trường trên không Lôi Ân điên cuồng chém giết trong miệng nhàn nhạt nói, trong đầu nghĩ đến hoàng kim sư vương, mặt cười lộ ra hận ý mãnh liệt.

Nguyệt Doanh thưở nhỏ mất phụ thân, và được nuôi lớn hồ nhân vương đời trước, cũng chính là mẫu thân của nàng. Kỳ thật Nguyệt Doanh không phải là hạng nữ nhân có dã tâm lớn, nàng muốn giành vương quốc thú nhân,hoàn toàn là vì báo thù, báo thù hoàng kim sư vương!

Nữ nhân bạch hồ trong thú nhân vương quốc từ trước đến nay luôn là người phát ngôn xinh đẹp. Trải qua các thời đại bạch hồ nữ vương đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mẫu thân của Nguyệt Doanh là nữ vương đời trước, trong khi còn sống được ca ngợi làm đệ nhất mĩ nư của vương quôc thú nhân.

Nhưng mà,cái tước vị vẻ vang mĩ nữ đệ nhất đã hết lần này đến lần khác hại chết bạch hồ nữ vương đời trước. Bởi vì hoàng kim sư vương nhìn thấy sắc đẹp của nàng, từng nhiều lần hướng tới nàng gửi những lời ái mộ.

Bạch hồ nữ vương vì còn yêu trượng phu đã chết đi, căn bản không tiếp thụ được ý tứ của hoàng kim sư vương, kết quả làm chọc giận hoàng kim sư vương. Một lần khi vương giả các tộc tới hoàng cung dự yến,trên đường về bị hoàng kim sư vương tự mình ngăn cản, bắt sống nàng rồi cưỡng gian đến chết, sau đó mang tội danh chụp lên người cường đạo!

Bạch hồ nữ vương chết thảm, Nguyệt Doanh dưới sự quan tâm giả dối của hoàng kim sư vương, kế thừa vương vị, trở thành tân bạch hồ nữ vương.

Nguyệt Doanh thưở nhỏ thông minh hơn người, sớm biết được hoàng kim sư vương thèm muốn sắc đẹp của mẫu thân, từ trước đến nay không tin mẫu thân bị cường đạo gian sát. Bởi vậy nàng dùng một lượng lớn nhân lực và tài lực đi điều tra việc này. Cuối cùng nàng từ trong miệng của một gã tên là hoàng kim hùng sư đi cùng hoàng kim sư vương bắt mẫu thân nàng, biết được nguyên nhân chính thức của sự việc!

Mất phụ thân từ bé, Nguyệt Doanh và mẫu thân có tình cảm rất tốt, biết được chân tướng của sự việc, lập tức đã nghĩ ngay vì mẫu thân báo thù. Nhưng hoàng kim sư vương thân là bá chủ cả vương quốc thú nhân, nàng chỉ là nữ vương của hồ nhân nhỏ yếu sao có thể chống lại, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nại ôm hận, đau khổ suy nghĩ kế sách. Mãi đến ba ngày trước gặp được Diệp Phong ngoài ý muốn, linh cơ vừa động nghĩ ra một độc kế, mới có thể đề nghị cùng Diệp Phong hợp tác.

Tiếng nổ mạnh chấm dứt, chiến trường bên ngoài cửa bắc thành Tạp Tư Đặc Lộ đã hoàn toàn sụt lún, hình thành hố sâu thật lớn kinh nhân. Bên trong nơi nơi đều là nước độc cùng thây chết trôi,nhìn qua thập phần quỷ dị, cực kỳ kinh khủng.

Lục quân của thú ải liên quân, cơ hồ toàn bộ chết thảm. Nguyên soái thú nhân Khố Lạc và nguyên soái ải nhân Mễ Cách bay quanh ở phía trên nhìn tình cảnh phía dưới mà trợn tròng mắt, trong lòng tràn ngập bi ai cùng sỉ nhục, hận cực điểm lưu manh công tước.

Lục quân bị tan rã. Thú ải liên quân còn lại binh lực không đến bốn thành, so với dự nhân bộ đội không khác biệt lớn. Kế hoạch kinh khủng ác độc như thế, làm tất cả thú nhân và ải nhân còn sống ở đây đều vô cùng kinh ngạc phẫn nộ, khiến tất cả dực nhân đều khoái chí kêu ‘tốt’!

“Lôi Ân, tên súc sanh vô sỉ ngươi, ta phải giết ngươi!”

Bộ đội ải nhân ngoài trừ kim ưng kỵ sĩ đoàn, còn lại cơ hồ toàn bộ tan rã, nguyên soái Mễ Cách lửa giận trong lòng bốc cao đến cực hạn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cương thiết đại chuy, phẫn nộ rít gào một tiếng, thúc hông cửu giai ma sủng đại địa thương ưng, suất lĩnh kim ưng kỵ sĩ đoàn hướng tới lưu manh công tước bên trong kỵ sĩ hồng ưng vọt đi!

“Nhiều người muốn giết lão tử, chỉ bằng ngươi cái con sói lớn của tên tiểu ải tử, cứ nằm mơ giết ta đi!” Diệp Phong đang vung vẩy kiếm khiếp điên cuồng chém giết hồng ưng chiến sỹ quanh mình, nghe được tiếng rít gào của Mễ Cách, tay trái chỉ lên trời thả ra một đạo chân khí toàn long chỉ. Đây chính là ánh sáng tín hiệu sau độc kế!

“ Tiến công! Tiến công, mọi người không phải lo lắng, binh lực còn lại của chúng ta vẫn có thể công hạ Tạp Tư Đặc Lộ thành yếu ớt này. Xông lên, khiến bọn dực nhân rác rưới mở mang biết được sự dũng mãnh của thú nhân chúng ta!”

Thú nhân nguyên soái Khố Lạc từ không gian giới chỉ lấy ra lang nha bổng, cao giọng rống lên, trên không suất lĩnh thú nhân bộ đội phi hành, quay về Tạp Tư Đặc Lộ thành phát động tấn công. Tổn thất hiện nay là hơn phân nửa binh tướng, và việc không thể hạ Tạp Tư Đặc Lộ thành, gã căn bản không còn mặt mũi quay về gặp hoàng kim sư vương.

Tuyết Lị mắt thấy kế hoạch tình nhân hoàn thành thuận lợi, địch quân phát động tổng tấn công, lập tức ra hiệu cho phụ thân, Ước Hàn nguyên soái. Hai người cùng suất lãnh bộ đội dực nhân hướng tới địch nhân tiến hành phản công. Khi lực lượng hai bên tương đương, bọn họ không một chút e ngại thú nhân mà uất ức phải thủ thành, không chiến chính là bản lĩnh cực mạnh của dực nhân bọn họ.

“Oanh, oanh, oanh... oanh, oanh, oanh…..”

Khi bộ đội dực nhân cùng đại quân thú nhân tại không trung vừa mới chạm mặt, tiến hành chém giết lẫn nhau, ở phương bắc là doanh trại của liên quân, đột nhiên lọt vào pháo kích mãnh liệt, đậm đặc khói đen cùng với lửa lớn không thương tiếc cuồng cuộn bốc lên, thanh thế rất kinh người!

“Không xong rồi, là bộ đội hỏa pháo của Lôi Ân. Mễ Cách nguyên soái, sự tình ở đây giao cho ta, mau quay về đối phó với bộ đội hỏa pháo của hắn!” Khố Lạc nguyên soái đang chỉ huy đại quân tiến công Tạp Tư Đặc Lộ thành, nhìn tình huống ở phương bắc, lo lắng cao giọng hét lớn.

Lương thảo cùng quân nhu quân dụng của liên quân đều ở trong doanh trại, nếu như xảy ra sai lầm gì, liên quân tất nguy. Mễ Cách nguyên soái nhìn tình huống của doanh trại, nghe Khố Lạc nói xong, không chút do dự, lập tức dẫn kim ưng kị sĩ đoàn thay đổi phương hướng bay về doanh trại.

“Ha ha ha, tốt, kế hoạch thứ hai tiến hành thành công. Các người, cùng lão tử phản kích!” Diệp Phong nhìn Mễ Cách muốn đi phía bắc, trong lòng cười thầm, cao hứng ngoài miệng hét lớn, kêu Tiểu Hắc trở về ,cưỡi rồng vung kiếm, cấp tốc thẳng hướng Mễ Cách nguyên soái ải nhân vọt đi.

Lạp Phỉ Nhĩ, Kiệt Nã Tư, Phỉ Phỉ ba người nghe được mệnh lệnh cũng dẫn bộ đội giữ nguyên đội hình, bắt đầu hướng về phía trước phát động phản kích hồng ưng chiến sĩ vây quanh bọn họ.

Băng sương long ưng với băng sương long tức (hơi thở rồng), với tình trạng địch nhân dầy đặc ở đây, trở thành vũ khí mở đường tốt nhất. Cơ hồ mỗi khẩu long tức đều có thế bắn trúng hồng ưng chiến sĩ của địch nhân.

“Lôi Ân tiểu tử này, thật là ma quỷ, lại dám mưu toan tính kế với doanh trại của liên quân địch quân, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a!” Ước Hàn công tước nhìn hố sâu trên mặt đất, phương bắc bị pháo kích cùng với Diệp Phong đang đuổi theo Mễ Cách, trong lòng có ý nghĩ tán thưởng, cũng không biết rằng tiểu tử xấu xa này đã trở thành nữ tế của ông.

Nguyệt Doanh phía đông bắc, nhìn phương bắc bị pháo kích, cũng lộ ra thần sắc tán thưởng, xúc động nếu là có thể hủy diệt lương thảo cùng quân nhu quân dụng của thú ải liên quân, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ.

“Áo Ni Khắc, ngươi và ta đánh nhau vẫn chưa chấm dứt, đừng hòng chuồn đi. Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta chết!” Hoàng kim hùng sư Nộ Nham chân đạp bát giai ma sủng cuồng sa cự phúc, nhằm phía muốn tránh khỏi sự công kích vào thú nhân chiến sĩ của Áo Ni Khắc, trong miệng nghiêm nghị rống lên.

“Người không ra người, sư không ra sư. Kim mao quái vật, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi”

Áo Ni Khắc mắt thấy Nộ Nham vọt tới, lúc này hừ lạnh một tiếng, giương cánh vung kiếm, triển khai thêm một lần đánh nhau kịch liệt.

“Hôm nay các ngươi xuất quân đội đều phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu lâu la các ngươi nếu không muốn chết,vì con mẹ nó cút ngay đi cho lão tử!!”

Diệp Phong cưỡi rồng bay lượn cùng muốn tiến đến phương bắc là Mễ Cách khoảng cách càng ngày càng gần. Kim ưng kỵ sĩ đoàn đệ lục đại đội của ải nhân kỵ sĩ nhìn thấy tình huống này, lập tức vây xung quanh Diệp Phong tiến hành ngăn cản. Diệp Phong không vui hét lớn, lần lượt xuất ra “thiên địa phách hoàng quyền, nộ long hiện thân, kim cương quyền, phích lịch cuồng long, phong mang ngạo thế, kiếm ngạo thương khung diệt yêu tà, kiếm phách thiên địa phá càn khôn” , gồm những loại tuyệt chiêu có diện tích công kích lớn, giết hết đám ải nhân kỵ sĩ cản đường, khiến bọn chúng kêu thảm thiết không ngừng, hoảng sợ vạn phần, căn bản là không thể ngăn cản thế công dũng mãnh của hắn!

“Quá, quá lợi hại…..” Không chỉ có ải nhân bị công kích giật mình, cả bọn người phía sau là Ước Hàn, Khố Lạc cũng đều giật mình nhìn Diệp Phong, khó có thể tin hắn lại có thể liên tiếp xuất sử ra nhiểu tuyệt chiêu hung hãn nhiều như vậy.

Thánh Ma điên cuồng tấn công, Tiểu Hắc chạy rối loạn, Diệp Phong tuyệt chiêu không ngừng, ải nhân ngyên soái Mễ Cách nhìn thấy thuộc hạ không thể ngăn cản Diệp Phong, khoảng cách với hắn ngày càng gần, trong lòng biết không thể tránh né sự thật bị hắn đuổi theo, bất đắc dĩ phải kêu thuộc hạ tiếp tục phóng đi phía bắc, một mình cưỡi ưng nhằm phía Diệp Phong!

Đúng lúc này thì một trận âm thanh lảnh lót như tiếng phượng kêu vang lên. Ngay sau đó là Liệt Diễm thần quang chói mắt ở phương bắc đột nhiên xuất hiện xông tới, rọi thẳng phía chân trời. Đông phương mỹ nhân Mộng Hinh cầm trong tay Liệt Diễm thần kiếm, thân mặc Liệt Diễm sáo trang, cưỡi Liệt dương bất tử điểu nhanh như sét đánh hướng tới chiến trường bên này bay đến.

“Liệt Diễm sáo trang?”

Trừ Diệp Phong, Tuyết Lị cùng thành viên Tư Lực đoàn, binh tướng hai bên chiến trường thậm chí cả Nguyệt Doanh và La Lan ở mười dặm phía đâm, thấy Mộng Hinh trang bị Liệt Diễm sáo trang, cưỡi Liệt dương bất tử điểu xuất hiện, tất cả đều lộ thần sắc rung động.

‘Nàng ta đẹp quá a. Lôi Ân đối với nàng nhất định quá tốt…..ngay cả Liệt Diễm sáo trang chí bảo trân quý như vậy cũng tặng cho nàng ta’ Ba ngày trước ở chung, Tuyết Lị đã biết không ít sự tình của Diệp Phong. Ngoại trừ giật mình đối với vật phẩm hiếm thấy Truyện Tống Trận, Diệp Phong mang liệt diễm sáo trang tặng cho Mộng Hinh, cùng với mối quan hệ của Diệp Phong và Á Sắt Lâm là những sự tình khiến cho nàng rung động.

Hai kiện sự tình nếu là so sánh thoáng qua, Diệp Phong tặng cho Mộng Hinh Liệt Diễm sáo trang, Tuyết Lị đa phần là hâm mộ. Bất quá quan hệ của Diệp Phong và Á Sắt Lâm, đối với Tuyết Lị mà nói thì hoàn toàn phải chấn động. Nàng khó có thể tin giáo hoàng Á Sắt Lâm thánh khiết cao quý lại làm tình phụ bí mật của tình nhân.

“Lôi Ân, thiếp đến giúp chàng” Liệt dương bất tử điểu vọt đến phía trước kim ưng kị sỹ đoàn, Mộng Hinh nhìn tình nhân khẽ kêu một tiếng thâm tình, tay phải rung thần kiếm Liệt Diễm, tiếp cận trung tâm tốp kỵ sĩ, chém ra Liệt Diễm kiếm khí tiến hành thế công. Động tác thân hình xinh đẹp mê người, nhưng lại xuất ra chiêu kiếm chết người.

‘Lôi Ân đáng chết, Liệt Diễm sáo trang quả nhiên trong tay hắn, ta xem ngươi lần này còn giả bộ ngu ngốc không!’ Áo Ni Khắc nghe được Mộng Hinh nói, hai mắt liếc mắt ôm hận nhìn Diệp Phong, trong lòng hung ác cười lạnh, bắt đầu suy ngẫm sau chiến sự, sẽ bắt Diệp Phong giải thích vấn đề này như thế nào.

Ân..mĩ nam dực nhân có phần tự cho là đúng. Lưu manh công tước nếu đã để lão bà lộ ra Liệt Diễm sáo trang, còn có thể sợ chất vấn của một tên đoàn trưởng nhỏ nhoi như gã ư? Đương nhiên không có khả năng.

## 175. Chương 175: Vị Tri Truyện Tống Quyển Trục, Kinh Biến Cùng Thắng Lợi

“Tiểu ải tử, không nghĩ tới loại không cao như ngươi, còn trẻ mà can đảm không nhỏ a, lại có thể sẵn sàng chính mình đi tìm cái chết. Hắc hắc, lão tử rất thích đối thủ như ngươi!”

Lưu manh công tước nhìn lão bà xinh đẹp hiên ngang xinh đẹp ở trong quần địch, trong lòng biết nàng không có vấn đề gì, hai mắt nhìn rồi xông tới chính mình đối diện ở không xa ải nhân nguyên soái, hắc hắc cười xấu xa tàn sát bừa bãi không kiêng kị.

“Hừ, Lôi Ân, đừng tưởng rằng ngươi có Quang Minh sáo trang có thể vô địch thiên hạ. Hôm nay ta nếu không cho ngươi phải trả giá vì binh tướng đã chết, tuyệt không sống trên thế gian!”

Ải nhân nguyên soái Mễ Cách cầm trong tay cương thiết đại chuy, dứng ở trên lưng đại địa thương ưng, nhìn chằm chằm lưu manh công tước mà trầm giọng tức giận. Gã biết chính mình không đánh lại lưu manh công tước có sự trợ giúp của Quang Minh sáo trang, nhưng gã có trong tay vũ khí bí mật!!

“Ha ha ha, tốt a, lão tử rất muốn nhìn ngươi như thế nào khiến ta phải trả giá!” Diệp Phong tay phải cầm kiếm, song chưởng khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn lão ải nhân, ha ha cười to cho thêm hứng thú.

‘Đáng giận, hỗn đản liều lĩnh này…..” Mễ Cách nguyên soái nhìn Diệp Phong, trong lòng phẫn nộ, nhìn hắn không có lập tức động thủ, cũng chẳng muốn cùng hắn làm cái chuyện đả đấu vô nghĩa, trực tiếp vận hành toàn thân cuồng sa đấu khí, manh động một tiếng, sử ra tuyệt chiêu “cuồng sa phẫn nộ của cự nhân”

Cuồng sa đấu khí mãnh liệt cuồn cuộn, cùng thân hình lùn tịt của gã làm trung tâm bốc lên lan ra, kéo theo quanh gã thổ nguyên tố cùng xao động theo. Đất đá trên mặt đất đột ngột vỡ vụn bay lên, dần dần bao vây gã, lấy hình dáng gã làm bản mẫu hình thành một người cầm chùy khổng lồ cao đạt hai mươi thước, nhảy về hướng Diệp Phong đối diện, vung chùy mãnh liệt đập xuống.

“A! Không tệ, không tệ. Tuyệt chiêu hùng vĩ tráng lệ, đáng tiếc có điểm hoa mĩ mà không có thật, xem lão tử phá tuyệt chiêu của ngươi!”

Diệp Phong vẫn luôn tĩnh lặng nhìn Mễ Cách ra chiêu, mắt thấy đất cát hình thành người khổng lồ vung chuy nện đến, cười lạnh một tiếng, đạp lưng Thánh Ma mượn lực xuất chiêu, tay phải kiếm chỉ vào vị trí đan điền của cuồng sa cự nhân, vận công tăng sức mạnh, thân hình giống như một đạo bạch quang, mang theo kình phong gào thét, vèo một tiếng, trong nháy mắt xuyên vào cự lí không dài của đan điền cự nhân!

Tất cả mọi người trong chiến trường đã thấy Mễ Cách xuất ra tuyệt chiêu, đều hiện ra thần sắc giật mình lo lắng, mắt thấy Diệp Phong bị công kích như một đạo quang mang nhanh chóng xuyên vào đan điền cự nhân. Tất cả trợn mắt lên, chờ đợi xem kết quả!

Trận trận vang lên tiếng bụi cát bay rơi lả tả, đất đá ở trung tâm đan điền cự nhân bắt đầu tan rã, dần dần khiến mọi người ở chiến trường thấy được tình huống bên trong, chỉ thấy thân hình Diệp Phong sau khi xuyên vào vị trí đan điền vẫn bảo trì như cũ tư thế cúi người bắn về phía trước, Quang Minh thánh kiếm ở tay phải cắm ở ngực phải của Mễ Cách, thần tình là nụ cười thắng lợi!

Theo lý thuyết lọa tình huống này lưu manh công tước đã thắng, nhưng lúc này mọi người lại thấy được một bộ tình hình cổ quái, nguyên soái Mễ Cách tay phải gắt gao cầm lấy trước ngực Quang Minh thánh kiếm, trên mặt tràn ngập nụ cười đắc ý, tay trái đột nhiên từ sau lưng lấy ra một quyển chuyển ma pháp, nhanh chóng thả ra!

”Trời đấy, ngươi a, nguyên lai muốn giở trò ám toán!”

Diệp Phong mặc dù không biết quyển trục trong tay Mễ Cách là cái gì, nhưng nhìn Mễ Cách khuôn mặt tươi cười kia. Diệp Phong dùng trí cũng biết quyển trục nhất định đối với hắn không có lợi, bởi vậy cười cợt một tiếng, tay phải nhanh chóng rút ra Quang Minh thánh kiếm, nhấc chân đá giữa đầu lâu của Mễ Cách, muốn đạp cho gã bay đi, bứt ra muốn tránh người đi!

Song, hắn bị Mễ Cách đoán ra, khi thân thể ngã bay thì dùng hết một tia kình lực cuối cùng, mang ma pháp quyển trục nhưng khi đến bên người hắn. Ma pháp của quyển trục đã khởi động lúc này bộc phát.

Thoáng chốc, bạch mang chói mắt hiện lên, Diệp Phong hét ra một tiếng hét kinh hãi, cả người đột nhiên từ trong không trung biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có ma pháp quyển trục chậm rãi bay xuống phía dưới.

“Ha ha ha, ta thành công rồi, Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ. ngươi mặc dù có thể giết chết ta, nhưng ngươi sẽ không biết được vị trí của truyện tống quyển trục. Cầu cho ngươi không bị truyện tống đến minh giới, ha ha ha..ách…..phốc” Mễ Cách bị trọng thương ở ngực phải và đầu, thân hình đồng thời rơi xuống phía dưới, phát ra một trận trận cười to trả thù kinh người, phun ra một ngụm máu tươi, mỉm cười mà chết. Đại địa thương ưng mất đi sự trói buộc của chủ nhân, lập tức giương cánh rời đi.

“Vị tri truyện tống quyển trục?? Không, sẽ không, sẽ không như vậy, Lôi Ân…..Lôi Ân….. Lôi Ân!!!” Mộng Hinh nghe Mễ Cách cười to, yêu kiều la to bi thương hoảng sợ, giống như nổi điên chém giết vượt qua vòng vây của kim ưng kị sĩ, nhằm phía quyển trục đang rơi xuống!

Vị tri quyển trục, một loại quyển trụ chế tạo truyện tống. Người không có chuẩn bị truyện tống điểm, thì nó sẽ là đồ thất bại, một khi sử dụng sẽ không thể đoán trước sẽ bị dịch chuyển đến địa phương nào.

So với sự hoảng sợ điên cuồng của Mộng Hinh, Phỉ Phỉ và Tuyết Lị cũng đều khẩn trương lo lắng rưng rưng nước mắt nhằm hướng quyển trục bay đến, trong lòng cực độ sợ hãi nam nhân của các nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Ải nhân đáng chết, ta phải biến tên rác rưởi ngươi mà thành ngàn mảnh!” Kiệt Nã Tư gần như gầm lên rít gào điên cuồng, thúc giục Quang Minh bạch vũ vương, hướng tới thi thể Mễ Cách xông đến.

Phần lớn thành viên của Bạch điêu xạ thủ đoàn và hỏa thương xạ thủ đoàn cũng đều phần nộ mắng to không ngớt, đi theo trưởng đoàn phóng đi, chỉ còn lại Lạp Phỉ Nhĩ vạn phần lo lắng, dẫn theo long ưng kị sĩ ngăn chặn hồng ưng chiến sĩ.

“Bối Khắc, ngươi có thể cảm giác được sự tồn tại của Lôi Ân đại nhân không?” Tiểu Hắc chi chi từ trên lưng rồng nhảy xuống, Hắc Ám chúc tính Lạc Kì, hướng tới Quang Minh chúc tính Bối Khắc nghi hoặc hỏi.

“À, cảm giác không được, nhưng mà khế ước của chúng ta không có giải trừ, điều đó chứng minh Lôi Ân đại nhân không có nguy hiểm tính mạng!” Bối Khắc trầm tư trả lời, cúi người nhằm về phía vị tri quyển trục.

So với sự phẫn nộ của Mộng Hinh, Phỉ Phỉ, Tuyết Lị cùng với bọn người của Tư Lực đoàn, ải nhân kỵ sĩ của kim ưng kị sĩ đoàn mắt thấy Mễ Cách nguyên soái bị giết, cũng phẫn nộ hét lớn, hướng phía địch nhân của Mễ Cách nguyên soái đánh tới!

“Không xong, cái quyển trục kia của Mễ Cách hình như là có công dụng dịch chuyển. Lôi Ân thất tung rồi, ngàn vạn lần đừng là vị tri quyển trục a!” Phía đông hơn mười dặm, bạch hồ mĩ nhân Nguyệt Doanh thông qua kính viễn vọng đã nhìn thấy Diệp Phong biến mất, trong miệng thầm thì cô cô lo âu, lo rằng nếu Diệp Phong xảy ra chuyện gì, nàng mất đi cơ hội tìm hoàng kim sư vương báo thù!

Diệp Phong biến mất, chỉ có mọi người Tư Lược đoàn có quan hệ với hắn lo lắng. Đối với bộ đội dực nhân ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng mà Mễ Cách bị giết đối với thú ải liên quân có thể là sự đả kích trí mạng, cộng thêm Ước Hàn nguyên soái, nhìn chuẩn thời cơ, dẫn theo dực nhân bộ đội mãnh liệt phản công. Quan chỉ huy, thú nhân nguyên soái Khố Lạc lập tức cảm thấy áp lực gia tăng, lo lắng chỉ huy bộ đội ổn định tác chiến!

“Thập tự truy hồn trảm”

Một tiếng hét vang lên, giống như trong đan thiêu, của Áo Ni Khắc. Gã thừa dịp Nộ Nham phân tâm chú ý đến thú nhân bộ đội, nhanh chóng vọt tới phái trước Nộ Nham, đánh ra tuyệt chiểu thập tự truy hồn trảm, kiếm khí hình chữ thập lớn mạnh mẽ chói mắt, trong nháy mắt chém ra, muốn nổ chết Nộ Nham!

Không xong…...Nộ Nham phân tâm không để ý, thấy thế kinh hãi, mắt thấy đã không kịp tránh tránh, nghiến răng hạ quyết tâm, dùng tất cả lực lượng, đưa lang nha bổng trong tay hướng tới Áo Ni Khắc đánh ra. Đại địa cự phúc ở lúc này đã phóng ra một kết giới thổ hệ che chắn.

Nộ Nham chỉ dựa vào thân hình lực lưỡng và tốc độ là có thể chống lại cửu gia cường giả, do đó có thể tưởng tượng mà ra, lang nha bổng được cuồng luân phóng ra, lập tức mang cự hình kiếm khí xé rách một miếng, từ trong xuyên ra ngoài, đánh chính giữa hạ âm của Áo Ni Khắc không kịp tránh. Áo Ni Khắc đau đến kinh hô phẫn nộ kêu lên, nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, màng chắn thổ hệ cũng không có thể tránh cho bị cự thập kiếm khí xé rách, làm Nộ Nham phát nổ.

So với Áo Ni Khắc còn có thể phi hành với Nộ Nham không có đấu khí hộ thể, dù sao chỉ là thân thể huyết nhục, đối mặt với kiếm khí cường hãn của Áo Ni Khắc này, nhất thời thân thể bị nghiền nát nổ tung mà chết. Cùng với hắn là đại địa cự phúc cũng không tránh khỏi vận rủi hồn về minh giới.

“Nộ Nham!” Thú nhân nguyên soái Khố Lạc, mắt thấy Nộ Nham bị giết, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu phần nộ. Phần đông thú nhân chiến sĩ thấy đệ nhất dũng sĩ của bọn họ đều bị giết, sĩ khí càng thêm suy sụp, bị dực nhân bộ đội tấn công mà cuống quít bại lui!

Bên kia, cũng tồn tại sự phẫn nộ trong bạch điêu xạ thủ, hỏa thương xạ thủ đối với kim ưng kị sĩ, cùng triển khai chém giết kịch liệt. Rất hiển nhiên bạch điêu xạ thủ và hỏa thương xạ thủ đều là công kích từ xa, hơn nữa nhân số đông hơn, kim ưng kị sĩ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, bị băn giết liên tục kêu thảm thiết ngã xuống mặt đất.

“Lôi Ân…..chàng ở đâu…..chàng có việc gì không…..” Mộng Hinh đón được quyển trục, xem xét đó quả thậy là vị tri truyện tống quyển trục chỉ dùng một lần. Thân thể mềm mại run lên nhìn tình nhân trong này. Từ trong mắt nàng sự tức giận quyển trục biến mất, trong mắt phượng chảy ra giót nước mắt lo lắng, sợ hãi tình nhân có nguy hiểm.

“Mộng Hinh…..”Phỉ Phỉ cưỡi Tật phong cự dực điêu bay đến trước mặt Liệt dương bất tử điểu, mắt rưng rưng nước nhìn thê tử chánh thức của tình lang, nước mắt trong suốt cũng theo đó chảy ra. Lưu manh hầu tử Tiểu Hắc, nhảy đến trên vai Mộng Hinh, nhìn nàng và Phỉ Phỉ, chỉ ngô vài tiếng ngoan ngoãn không dám hồ nháo.

Bởi vì thời gian ngắn ngủi, Diệp Phong không có thể Tuyết Lị giới thiệu cho Phỉ Phỉ, cùng là tình phụ, chỉ có cho Lộ Lộ và Nguyệt Nhi biết quan hê của hắn và Tuyết Lị. Do vậy Tuyết Lị bay đến trước mặt, cũng không biết phải như thế nào cùng nhị nữ mở lời, chỉ có thể lo lắng suông, trong đầu nghĩ tình nhân sơ luyến của nàng, trong lòng là vừa nôn nóng vừa sợ hãi.

“Các người không cần lo lắng, khế ước của chúng ta không có bị giải trừ, Lôi Ân đại nhân không có bị nguy hiểm đến tánh mạng. Bất quá chúng ta không thể cùng ngài khai thông, không chừng ngài đang hôn mê!” Bối Khắc và Lạc Kì bay đến trên đầu ba vị mĩ nữ, trước sau mở miệng an ủi.

Tam nữ nghe Bối Khắc và Lạc Kì nói xong, trong lòng giống như nắm được cỏ cứu mạng có ổn định hơi chút. Mộng Hinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn binh tướng của thú ải liên quân: “Hỗn đản, đều là hỗn đản các ngươi này. Nếu không có các ngươi, Lôi Ân sẽ không đến nơi này, lại càng sẽ không phát sinh cái sự tình này. Hôm nay các ngươi đều đừng nghĩ còn sống rời khỏi!” Nói xong, nàng cao giọng đối với thanh viên Tư Lược đoàn hạ lệnh nói: “Cho bọn chúng nổ chết hết cho ta!”

“Vâng!” Thành viên của ba đại phi hành bộ đội Tư Lược đoàn, lần đầu chứng kiến Mộng Hinh phu nhân phát hỏa, lập tức hết thảy lĩnh mệnh. Các bộ phận trung đội trưởng có không gian trang bị, bắt đầu nhanh nhẹn cấp phát tạc đạn cho thuộc hạ, sau khi châm cho sắp nổ, dùng sức ném về hướng không quân địch quân, khi tạc đạn tiếp cận mục tiêu, vừa vặn đến thời gian phát nổ, sinh ra tiếng bạo phá ầm ầm cao vút, mang địch quân chạy toán loạn kinh hô ra tứ phía.

Công tước đại nhân chẳng biết bị dịch chuyển đi địa phương nào, thành viên Tư Lược đoàn đối xử với binh tướng thú ải liên quân, tất nhiên sẽ không từ tâm mà nương tay. Tất cả truy đuổi địch binh điên cuồng tràn ngập tiếng nổ. Mộng Hinh, Phỉ Phỉ, Tuyết Lị, Tiểu Hắc, Thánh Ma cũng đều theo đó sát nhập vào chiến đoàn, hơn nữa Ước Hàn công tước suất lĩnh dực nhân bộ đội. Hai mặt quần công, nhất thời mang thú ải liên quân giết đi, tràn ngập nguy hiểm, số lượng tử vong gia tăng rất nhanh.

Khố Lạc nguyên soái chứng kiến tình huống này, không biết làm thế nào, chỉ phải kêu gọi bộ đội lui lại. Song Mộng Hinh cùng mọi người của Tư Lược đoàn căn băn không buông tha bọn chúng, cộng thêm Ước Hàn nguyên soái cũng ôm suy nghĩ sẵn sàng tiêu diệt bọn chúng, một trường triệt để truy sát nổ ra!

Cùng lúc đó, bộ đội chủ lực còn lại của Tư Lược đoàn, vừa mới đoạt xong doanh trại của thú ải liên quân, chẳng biết Diệp Phong mất đi tung tích, đang vui mừng a a thu hoạch chiến lợi phẩm!

## 176. Chương 176: Vị Tri Địa Cảnh, Thần Khí Thất Linh

"Tên lùn đáng chết, tự nhiên dùng truyền tống quyển trục sau lưng lão tử, ngươi tính toán như chó cắn á... ách...chóng mặt quá, mà đây là địa phương nào? Quang Minh sáo trang sao lại tự động phân giải??"

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Diệp Phong hồi tưởng lại quá trình bị quyển trục truyện tống, há mồm mắng chửi dữ dội một hồi cho vơi đi oán hận, rồi nghiêng đầu quan sát mọi chuyện chung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất, Quang Minh sáo trang đã phân giải, thánh kiếm cắm trong bụi cỏ không xa bên phải hắn. Chung quanh toàn là đại thụ khổng lồ cùng hoa cỏ dại, trong đầu tràn ngập tầng tầng nghi vấn.

"Lôi Ân đại nhân tỉnh rồi, tỉnh lại rồi!" Trong khi Diệp Phong đang còn nghi hoặc, tại đại sảnh phủ đệ của lĩnh chủ ở Phong Diệp thành, Bối Khắc và Lạc Kì cảm ứng được tư duy của hắn, cao hứng nhìn Lộ Lộ ngũ nữ thần tình đang vô cùng ưu sầu hô to.

"Thiếu gia tỉnh rồi sao?! Bối Khắc, Lạc Kì, nhanh hỏi xem thiếu gia đang ở chỗ nào!" Lộ Lộ nghe được tiếng hô của Bối Khắc và Lạc Kì trước tiên, kinh hãi chạy đến bên thân hình to như ngọn núi nhỏ của chúng, ngẩng đầu nhìn chúng thúc giục.

"Phải rồi, Bối Khắc, Lạc Kì, nhanh hỏi xem chàng đang ở chỗ nào!" Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Nguyệt Nhi, Liên Na tứ nữ cao hứng vây quanh chúng thúc giục.

Khi mấy người Mộng Hinh cùng dực nhân bộ đội truy đuổi mạnh mẽ, thú ải liên quân tấn công bộ đội Tạp Tư Đặc Lộ hoàn toàn tan rả. Tiểu Hắc chém đứt đầu Nguyên soái Khố Lạc, rồi an toàn quay về liên quân thú nhân vương quốc. Quân số chỉ còn không đến một phần mười, thất bại thê thảm này có thể nói là trận chiến sỉ nhục nhất của thú nhân và ải nhân từ trước tới nay!

Nam Bắc đại lục đệ nhất mĩ nam Áo Ni Khắc, thân dưới bị một lang nha bổng đầy giận dũ đánh trúng, mặc dù kịp thời cấp cứu bảo vệ được tánh mạng, nhưng tiểu huynh đệ vỡ nát không thể khôi phục, đành phải cắt đi, làm hắn mất đi tư cách nam nhân. Trong lòng bị một đả kích rất lớn, sau này nhất định sẽ thành trò cười cho thế nhân!

Hai chủ soái của thú ải liên quân chết trận, Ước Hàn công tước đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để đoạt lại những đất đai đã mất này. Liên hợp với quân của Mạt La, Quang Minh hai nước cùng với giáo đình viện binh đang đến, nhằm vào thú ải bộ đội của vương quốc phương bắc triển khai phản công mãnh liệt trên quy mô lớn.

Trăm vạn thú ải liên quân bị giết, chuyện lớn như vậy không tránh khỏi lan truyền ra xa. Đại danh của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn và Lôi Ân như sấm động vang dội Nam Bắc đại lục!

Nếu như khi trước, Tư Lược đoàn thu được thắng lợi to lớn như thế, chúng thành viên nhất định sẽ cao hứng tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng hôm nay bọn họ căn bản không thể cao hứng nổi, bởi Diệp Phong đã thất tung năm ngày nay, bặt vô âm tín, khiến bọn họ mười phần lo lắng.

Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Liên Na tứ nữ, biết Diệp Phong thất tung mất liên lạc, bị dọa đến mặt mày tái mét, lo lắng khóc lóc, bảo vệ Thánh Ma chờ đợi tin tức. Sau khi nghe Phỉ Phỉ thông báo, Đế Na, Á Sắt Lâm, Ái Lệ Ti tam nữ, cùng với Tuyết Lị mà Diệp Phong vừa mới chơi đùa trên tay, cũng đều lo lắng khóc đến ướt đẫm cả người, chẳng biết hắn tốt xấu ra sao.

Bởi vậy, bây giờ Bối Khắc và Lạc Kì hô to Diệp Phong đã tỉnh lại rồi. Lộ Lộ ngũ nữ tự nhiên cao hứng!

'Lôi Ân đại nhân, Lôi Ân đại nhân. Ngài có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng ta không?' Bối Khắc và Lạc Kì nghe ngũ nữ thúc giục, trong đầu liền hỏi Diệp Phong.

'À. Có thể cảm giác được. Lạc Kì, tình trạng chiến trường bên kia thế nào rồi?' Diệp Phong cảm giác được Bối Khắc và Lạc Kì hỏi, đứng dậy, hai mắt quan sát tình hình chung quanh, trong đầu nghiêm túc hỏi.

Bối Khắc và Lạc Kì thấy Diệp Phong có thể cảm giác được chúng nó nói, lập tức cao hứng thông tri cho Lộ Lộ ngũ nữ, đem tình trạng chiến trường và sự lo lắng của mọi người bên này, toàn bộ nói cho Diệp Phong biết, lại hỏi Diệp Phong đang ở chỗ nào.

'Tên lùn chết tiệt không biết dùng truyện tống quyển trục đến chổ nào? Trời sao lại đẻ ra lão vương bát đản, đây là địa phương nào a? Chẳng lẻ ta đã hôn mê ở đây bốn ngày rồi? Bà nội nó, mẹ nó thật là xui xẻo, chờ ta dùng Truyện Tống Trận trở về! '

Diệp Phong nghe Bối Khắc vào Lạc Kì báo cáo xong, chửi bới dữ dội cho hả tức, rồi định dùng Truyện Tống Trận trong Quang Minh thánh giới, để quay về Phong Diệp thành. Nhưng lúc này bất ngờ xảy ra một chuyện làm hắn vô cùng buồn bực, không gian Quang Minh thánh giới không thể mở ra, căn bản là không thể lấy Truyện Tống Trận ra!

'Trời ơi, trời làm cái gì vậy, hộ giáp đã tự động phân giải, thánh giới như thế nào lịa không thể mở ra được thế này?' Diệp Phong nhíu mày nhìn Quang Minh thánh giới, thử dùng hạng liên triệu hoán nguyên tố cùng với Quang Minh kết giới, phát hiện những gì liên quan đến thánh giới đều như nhau, không thể sử dụng, nhất thời cảm giác có chút không ổn.

Bối Khắc và Lạc Kì thông qua Diệp Phong tư duy, biết rõ tình huống, cũng thập phần mê muội theo, đem tình hình nói cho Lộ Lộ ngũ nữ đang lo lắng, lập tức ngũ nữ cuống cuồng như bị kiến cắn, đi tới đi lui trong đại sảnh, thúc giục Bối Khắc và Lạc Kì, bảo chúng hỏi Diệp Phong xem có biện pháp nào trở về hay không.

'Lôi Ân đại nhân, phu nhân mọi người sai chúng ta hỏi ngươi, có biện pháp gì để trở về không?' Bối Khắc và Lạc Kì thấy ngũ nữ lo lắng thúc giục, lập tức hỏi Diệp Phong.

'Mọi thần khí đều không dùng được, ta cũng không có biện pháp nào cả. Nói mọi người đừng lo quá, chờ ta ra khỏi rừng cây này xem tình hình thế nào!' Diệp Phong gãi đầu, buồn bực, nhíu mày phân phó. Thần khí mất linh không xuất ra Truyện Tống Trận, hắn chỉ có thể bằng hai chân rời khỏi rừng cây rồi tìm biện pháp khác!

Lộ Lộ ngũ nữ nghe Bối Khắc và Lạc Kì chuyển cáo, biết được tình nhân không có biện pháp, bất đắc dĩ, đành bảo Bối Khắc và Lạc Kì dặn hắn làm gì cũng cẩn thận.

Không biết mình đang ở đâu, thần khí mất linh một cách kì quái, Diệp Phong cũng mơ hồ cực độ. Hắn ngẫm lại thế cục Nam Bắc đại lục, cùng với kế hoạch bạch hồ mỹ nhân của hắn, sau đứng dậy kiểm tra Quang Minh thánh kiếm, đi tới đi lui một vòng trong rừng. Để tránh chuyện hắn không thể trở về trong thời gian dài làm chậm trễ đại sự, thông qua Bối Khắc và Lạc Kì chuyển cáo, để Mộng Hinh tạm thời thay hắn đảm nhiệm vị trí đoàn trưởng, xử lý toàn bộ công việc của Tư Lược đoàn. Sau cùng từ sau áo móc ra một cái khăn hương thơm khoan khoái tiêu hồn, hít hà một cái, tùy ý nhìn nhìn phương hướng, ung dung bước về phương bắc, chuẩn bị tìm chỗ ăn uống, thưởng cho cái bụng đang kêu ầm ĩ của hắn. Sau đó sẽ thoát khỏi rừng cây tìm biện pháp về nhà!

Cùng lúc đó, tại thần giới vương cung, thánh khiết trang nghiêm Quang Minh thần điện, anh tuấn uy nghiêm Quang Minh thần vương Nặc Á - Tư Kì, ngồi trên vương tọa nghe thuộc hạ bạch dực vương Lạc Địch - Mặc Khắc Tây bẩm báo sự tình nhân giới, gật gật đầu nói: "Chiến loạn đối với nhân giới mà nói là chuyện bình thường, ngươi không cần để ý tới, để cho bọn họ tự mình xử lý, khu vực Thù Lị Nhã chuyển thế chưa có tung tích gì sao?"

"Hồi bẩm thần vương bệ hạ, nơi công chúa điện hạ chuyển thế, đã có một chút dấu vết, nhưng bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, hơn nữa nếu xác định chính xác là mục tiêu hiện tại, thì tình hình công chúa điện hạ rất là không ổn..." Bạch dực vương Lạc Địch nhìn Quang Minh thần vương, cung kính trả lời, nói đến hai chữ không ổn, nhìn nhìn một ít thần sứ trong điện, câu nói kế tiếp chỉ có nhấp môi, không phát ra thanh âm gì.

"Ngươi nói nơi Thù Lị Nhã chuyển thế, cùng với tên thanh niên nhân loại sở hữu Quang Minh hộ giáp có quan hệ? Hắn là người như thế nào? " Quang Minh thần vương Nặc Á, sau khi bạch dực vương dừng môi, nhíu mày hỏi.

"Lưu manh vô lại, âm hiểm giảo hoạt, tham lam háo sắc ….." Bạch dực vương khuôn mặt ưu tư trả lời.

"Ngươi lập tức xác nhận nơi Thù Lị Nhã chuyển thế , đem nàng về thần giới!" Quang Minh thần vương Nặc Á nghe được hai chữ 'Háo sắc', lập tức khẩn trương từ vương tọa đứng lên, nghiêm mặt hạ lệnh!

## 177. Chương 177: Thế Giới Tối Nguy Hiểm, Tối Phục Tạp Đích Sanh Linh Tụ Tập Địa

Tác La Tư đại lục, nằm ở trung tâm của bắc hải, hàng năm có quan hệ mậu dịch cùng Thần Châu đại lục, là nơi nổi tiếng ở đông hải, cũng chính là nơi được đồn đãi ở tại phương đông đại lục. Hàng năm một số mạo hiểm gia ra biển, cùng với hải tặc và thương nhân, rất thích cái nơi được gọi là phương bắc đại lục!

Đối với kinh nghiệm phong phú của mạo hiểm gia và hải tặc mà nói, Tác La Tư trong số các lục địa trên thế giới, là một trong bốn lục địa lớn nhất, có thể sánh ngang với ba đại lục là Tát Cáp Đặc ở nam hải, Quang Minh ở đông hải, Thần Châu ở đông hải. Mạo hiểm gia và bọn hải tặc dựa theo hải vực mà gọi bốn đại lục này là phương đông đại lục, phương tây đại lục, phương nam đại lục, phương bắc đại lục!

Tác La Tư đại lục đối với mạo hiểm gia, hải tặc cùng thương nhân là thiên đương. Nơi này gồm những chủng tộc sanh linh đến từ các nơi trên thế giới. Các loại các dạng siêu cấp cường giả cũng không ít. Nơi đây được cho là nguy hiểm nhất trên thế giới, là nơi sanh linh tụ tập phức tạp nhất!

Tác La Tư mặc dù cũng như các đại lục còn lại có không ít quốc gia, nhưng nơi đây chánh quyền tương đối thống nhất, do liên minh chánh phủ có uy quyền nhất ở Tác La Tư xử lý các loại đại sự. Giữa các quốc gia rất ít khi phát sinh chiến loạn. Nhưng cũng có những thế lực phản lại liên minh, thường xuyên gây ra những cuộc nổi loạn nhỏ!

Thành Tạp Lợi Phất là thành thị lớn ở giải đất duyên hải Khố Lạp Mã đế quốc nằm phía tây của Tác La Tư đại lục. Nó nổi tiếng cả đế quốc về các loại đồ vật xuất xứ từ biển. Ngành công nghiệp thực phẩm ( hải sản) rất phát triển, là nơi được mọi người thích lui tới!

Tửu lầu Ba Bỉ nằm ở phía đông của thành Tạp Lợi Phất, là nơi có loại rượu ngon nhất (được đặc chế từ ba la quả tửu) của thành. Nó thu hút rất nhiều tửu quỷ và khách vãng lai. Cộng thêm bên phải cách một vách tường là Dũng giả công hội, cường giả hay lui tới, cũng thường xuyên tiện đường ghé vào thưởng thức. Và rồi nơi đây trở thành nơi thu thập tin tức rất tốt!

Dựa theo phạm vi và phong cách kiến trúc của Tác La Tư đại lục, tửu lầu Ba Bỉ được thiết kế hình tròn, gồm ba tầng, nhìn vào thoạt giống hình con dế, trông rất thú vị!

Lúc hoàng hôn, mặt trời đang lặn ở hướng tây, Diệp Phong miệng ngậm một ngọn cỏ khô, không màng sự đời, lẫn trong đám người dạo quanh thành Tạp Lợi Phất một lần, mang theo một khuôn mặt tươi cười, đi vào tửu lầu Ba Bỉ, đã hấp dẫn không ít ánh mắt của khách khứa ở đây. Bởi vì bộ y phục cùng áo khoác màu đen của hắn rất hiếm có ở Tác La Tư đại lục!

“Chào, mỹ nữ, cho ta một chén Ba la quả tửu nổi danh của các ngươi!” Diệp Phong vui vẻ đi tới quầy, rồi ngồi xuống ở cái ghế trống, rồi nhìn nử phục vụ đứng phía sau quầy, lộ ra nụ cười quyến rũ (chiêu bài của hắn). Thấy vậy, nữ phục vụ ngượng ngùng đáp lại, rồi đưa cho hắn một chén Ba la quả tửu!

‘Một tiểu tử háo sắc cổ quái!’ Nhiều khách khứa ở lầu một, nhìn thấy bộ dạng háo sắc đáng ghét của Diệp Phong, tất cả đều thu hồi lại ánh mắt tò mò, rồi kết luận đây chỉ là tên háo sắc rác rưởi.

‘Ân, vị không tệ, cuối cùng cũng giải quyết được con sâu rượu trong bụng của lão tử..’ Diệp Phong cười nhẹ rồi đánh giá chất lượng của Ba la quả tửu. Hai con mắt di chuyển bắt đầu đánh giá khách khứa quanh mình, muốn tìm kiếm một con mồi thích hợp!

Tên gia hỏa này rời rừng cây được hai ngày thời gian. Chỉ với những quả cây dại vô vị, cộng thêm trên đường đi nghe người nói đây là Tác La Tư đại lục cái gì đó, cách rất xa với Quang Minh đại lục, làm hắn buồn rầu một hồi lâu.

May là tính cách của hắn cởi mở, có thể thuận theo tự nhiên. Nếu không là người khác đột nhiên bị đổi từ cuộc sống đế vương phải lưu lạc đến một nơi muốn no bụng cũng phải khó khăn, dĩ nhiên không thể chấp nhận được. Điều đó trông như hắn lúc này, buồn rầu một lúc, liền thông qua Thánh Ma để truyền đạt, khiến các lão bà ở nhà yên tâm, rồi chuẩn bị du ngoạn một phen cái đại lục chưa biết rõ này!

Tiền bạc ở nhiều đại lục là vật không thể thiếu được. Diệp Phong không thể mở được không gian của Quang Minh thánh giới, bây giờ chính là con quỷ nghèo không có đồng xu dính túi. Nói trắng ra, hắn lúc này uống Ba la quả tửu chính là ăn quỵt. Cho nên hắn muốn tìm một con mồi thích hợp để đánh cướp. Nếu không, lúc tính tiền, hắn sẽ có nhiều việc thú vị khác, ha ha ha

“Bang!”

Trong khi Diệp Phong đang tìm kiếm con mồi, một tiếng động phá cửa truyền đến. Một gã trung niên tráng hán, tóc vàng thân cao hai thước, cơ thể săn chắt, da tay ngâm đen, mặc một bộ y phục màu xanh lục, đạp bể cánh cửa gỗ của tửu ba, dẫn một đám binh lính tay cầm trường kiếm, mặc quân trang của thành Khố Lạp Mã, đằng đằng sát khi tiến vào!

“Oánh, tiểu tiện nhân ngươi chẳng biết sống chết, lập tức giao ra hết vật đã cướp được, rồi nhận lấy cái chết đi!” Một tiếng quát âm trầm sắt nhọn vang lên, một gã thanh niên xấu xí tóc đỏ, người cao lêu nghêu, mặc bộ y phục màu đen, tiến vào tửu lâu, đứng cạnh của tráng hán tóc vàng, rướn cổ lên mà hét to.

“Khắc Mễ Nhĩ thành chủ đại nhân, ngài, ngài sao lại như vậy?” Lão bản lùn mập tóc nâu nhìn tên hung thần ác sát đứng ở cửa, khẩn trương đi lại, cung kính hỏi tráng hán tóc vàng.

Thành chủ thành Tạp Lợi Phất, chính là gã tráng hán tóc vàng với thực lực cường đại vang danh cả Khố Lạp Mã đế quốc, Khắc Mễ Nhĩ – Tây Nặc, nghe lão bản của tửu lầu hỏi, chỉ về thanh niên tóc đỏ bên cạnh, mà nói: “Lạc Lâm, có một nữ đạo tặc nổi danh đã vào tửu lầu của ngươi. Ả đã trộm đi kim bài miễn tội của Cát Tư – Mã Luân Địch thiếu gia!”

Cát Tư – Mã Luân địch thiếu gia? Lão bản tửu lầu Lạc Lâm nghe Khắc Mễ Nhĩ thành chủ nói xong, nhất thời giật mình nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, rồi cung kính thi lễ thỉnh an, và tỏ vẻ chẳng biết có đạo tặc tiến vào tửu lầu. Lặc Lâm đối với tên thanh niên trước mắt này, nhi tử độc nhất của công tức Trác Tư – Mã Luân Địch của Khố Lạp Mễ đế quốc, chuyên hoành hành bá đạo, không chuyện ác gì không làm, vì thế ông không dám đắc tội!

‘A! Sắp có màn kịch hay để xem rồi! Hắc hắc, có ý tứ…..’ Diệp Phong ngồi phía trước quầy, nhìn tình hình ở phía cánh cửa, căn bản không biết ai là ai, nhưng thấy trang phục của binh lính, đại khái đoán rằng bọn chúng chính là người của quan muốn bắt trộm, nhịn không được lộ ra nụ cười hứng thú, trong lòng sinh ra ý niệm xem hí kịch.

Trong khi đó, đám khách khứa ở tầng một của tửu lầu mắt thấy thành chủ Khắc Mễ Nhĩ tiến vào tửu lầu cùng với tên nhi tử độc nhất Cát Tư – Mã Luân Địch có xú danh vang khắn nơi, tất cả đều có ý định rời khỏi, không muốn bị liên lụy bởi nữ đạo tặc.

“Lạc lạc, Cát Tư, tên vô dụng hóa sắc ngươi, lại muốn tặng cho bổn tiểu thư lễ vật gì nữa đây?” Một tràng cười êm ả dễ nghe vang lên, tại cầu thang để lên lầu hai, có một thiếu nữ tóc xanh lục mặc một bộ y phục màu đen quần ngắn, đôi đùi mang lớp vớ lưới cá, mắt phượng mỹ lệ nhìn Cát Tư, miệng thì cười duyên. Nhưng mà nàng ta thấy được Khắc Mễ Nhĩ thì rõ ràng đã nhướng đôi mày lên!

“Oánh – Lộ Địch – Ngải Lị giao kim bài miễn tội của Cát Tư thiếu gia ra, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái nhất. Nếu không ngươi sẽ nhận được hình phạt kinh khủng nhất trên đời!” Khắc Mễ Nhĩ thành chủ, chỉ ngón tay về phía thiếu nữ tóc xanh lục tướng mẹo thanh thuần động lòng người, rồi trầm giọng quát nhỏ cảnh cáo!

“Oánh – Lộ Địch – Ngải Lệ?” Lão bản của tửu lầu và phần đông khách khứa nghe tiếng hảm thanh của Khắc Mễ Nhĩ thành chủ, tất cả đều lộ ra kinh ngạc nhìn về phúc thiếu nữ tóc xanh lục, không nghĩ rằng nàng chính là nữ đạo tặc đỉnh đỉnh đại danh!

Oánh – Lộ Địch – Ngải Lệ là nữ đạo tặc năm nay mười chín, nổi danh tại Tác La Tư đại lục, bề ngoài mỹ lệ thanh thuần, cùng với thủ đoạn trộm cắp một thân, khiến cho các quý tộc và phú thương bị nàng chú ý đều vô cùng nhức đầu. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng có một dị năng thiên phú!

‘Hắc hắc, càng ngày càng vui. Lại có một thiếu nữ đạo tặc mỹ lệ…..’ Diệp Phong uống Ba la quả tửu, quay đầu nhìn thiếu nữ tóc xanh lục bề ngoài mỹ lệ thanh thuần cùng với thanh niên xấu xí, cao lêu khêu, tóc đỏ, trong đầu liên tục suy nghĩ, mặt lộ ra nụ cười xấu xa.

“Ai, Khắc Mễ Nhĩ thành chủ, ngài quá hung dữ đi. Chẳng lẽ ngài không biết ôn nhu với một nữ hài tử yếu ớt sao?” Oánh, thiếu nữ tóc xanh lục, mắt phượng nhìn Khắc Mễ Nhĩ cao ráo tráng kiện, miệng thì mỉm cười trách móc, rồi bước từ từ về phía cái cửa sổ ở bên phải!

“Tiểu tiện nhân, ngươi đừng nghĩ nói nhảm rồi nhân cơ hội chạy trốn. Dám can đảm cướp kim bài miễn tử của lão tử. Hôm nay lão tử nhất định phải cưỡi ngươi đến chết!” Cát Tư, tên thanh niên tóc đỏ xấu xí, chỉ vào Oánh mà giận dữ mắng to, rồi quát với đám khách khứa xung quanh: “Tất cả người không có liên quan, lập tức rời khỏi nơi này cho bổn thiếu gia. Nếu không đều là đồng đảng của tiểu tiện nhân này!”

Các Tư có xú danh không việc ác gì không làm, đa số khách khứa trong tửu lầu đều đã nghe qua. Bọn họ vốn không muốn tham gia vào thị phi này. Bây giờ vừa nghe Cát Tư nói, lập tức đứng dậy rời khỏi. Lão bản tửu lầu cũng nhẫn nhịn vì tửu lầu sắp bị phá hư, dẫn đám phục vụ ra khỏi tửu lầu, sợ làm Cát Tư mất hứng!

Mọi người đều rời khỏi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, cả tửu lâu ngoài trừ Diệp Phong đang ngồi yên trên ghế để uống rượu, chỉ còn lại bọn người Khắc Mễ Nhĩ, Cát Tư cùng với thiếu nữ tóc xanh lục, Oánh!

Oánh vừa mới định thừa dịp loạn để phá cửa sổ mà chạy trốn. Nhưng khi đứng sát cửa sổ, thì phát hiện bên ngoài có một lượng lớn xạ thủ giương cung sẵn sàng, khiến nàng phải bỏ qua ý niệm phá cửa sổ chạy trống, trong lòng lo lắng suy nghĩ phương pháp thoát thân. Khắc Mễ Nhĩ cường hãn, nàng tuyệt đối không thể chống lại. Nếu rơi vào trong tay của Cát Tư, nàng nhất định không có kết cuộc tốt!

“Hắc hắc, tiểu tiện nhân, muốn nhảy qua cửa sổ để chạy trốn sao? Ngươi nhảy đi! Nhảy đi! Đám xạ thủ bên ngoài mà không bắn trúng ngươi, ta mẹ nó đổi thành họ của ngươi!” Cát Tư nhìn Oánh, rồi cười lạnh hung ác, “Lập tức tới đây quỳ xuống giao ra kim bài miễn tử. Nếu không lão tử mà bắt được ngươi, cam đoan sẽ cưỡi ngươi đến nỗi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”

“Phì, là tên phế vật chỉ biết ỷ vào gia thế!” Oánh nghe Cát Tư nói xong, tức giận trừng mắt nhìn hắn hừ lạnh.

“Tiểu tiện nhân chẳng biết tốt xấu, ngươi thật thiếu suy nghĩ!” Cát Tư phẫn nộ nhìn Oánh, vừa định gọi binh lính động thủ, Khắc Mễ Nhĩ đột nhiên phất tay ý bảo hắn lui về phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong ngồi ở trước quầy, nhíu mày nói: “Tiểu tử, ngươi vừa rồi không có nghe Cát Tư thiếu gia nói sao? Lập tức rồi khỏi tửu lầu!”

‘Còn có người ở lại ư?’ Cát Tư và Oánh nghe Khắc Mễ Nhĩ nói, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra thần sắc kinh ngạc, đặc biệt là Cát Tư, thiếu chút nữa là dậm chân mắng to. Tên tiểu tử tóc đen này tự nhiên không để ý đến nhắc nhở của hắn, vẫn ngồi ở ghế mà uống rượu, rõ ràng không để hắn trong mắt!!

## 178. Chương 178: Thảo Chi Dị Năng, Hắc Hùng Dị Năng

“Rượu ngon, rượu ngon …..” Diệp Phong nghe Khắc Mễ Nhĩ thành chủ nói xong, đem Ba la quả tửu trong cốc một lần uống cạn, đứng dậy đi vào bên trong quầy, tự tay mình lại rót một chén, nhìn vể phía Khắc Mễ Nhĩ nhàn nhạt hỏi: “Vì sao ta vừa nghe được cái gì “chết bất ngờ”, sẽ phải rời đi ngay?”

“Mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn chết!!” Cát Tư nhìn Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt như vậy, trong lòng lửa giận thiêu đốt, chỉ vào Diệp Phong mở miệng mắng to. Khắc Mễ Nhĩ cũng bị thanh niên trước mắt không biết lai lịch gì làm tức giận nộ hỏa nổi lên.

‘Một thanh niên thú vị với trang phục cổ quái?’ So sánh với sự phẫn nộ của Cát Tư cùng Khắc Mễ Nhĩ, thiếu nữ mỹ lệ tóc xanh lục, Oánh, nhìn Diệp Phong cùng địch nhân của nàng bộ dáng đối nghịch, trong lòng có chút cao hứng, nhưng lại nghĩ Diệp Phong có chút muốn chết, sự cường đại của Khắc Mễ Nhĩ, chính ngay cả nàng đều sợ hãi a!

“Nếu ngươi chẳng biết tốt xấu, vậy ta liền thành toàn cho ngươi!” Khắc Mễ Nhĩ hai mắt nhìn Diệp Phong trầm giọng tức giận hừ, phất tay hạ lệnh cho trên trăm tên binh lính phía sau nói: “Bắt bọn chúng cho ta, chú ý dị năng của nữ tặc kia!”

“Dạ!” bọn lính nghe vậy cùng kêu lĩnh mệnh, ăn ý chia làm hai tổ, một tổ nhiều người nhằm phía Oánh, một tổ ít người nhằm phía Diệp Phong, trong miệng sĩ khí lên cao cuống quít khẽ quát, phảng phất mục tiêu trước mặt đã thành vật trong túi của bọn chúng!

“Chỉ bằng đống phế vật này, đừng nghĩ bắt được bổn tiểu thư!”

Oánh mắt thấy đa số binh sĩ hướng nàng vọt tới, khinh thường hừ nhẹ, song chưởng tại trước ngực giao nhau, khẽ quát một tiếng “Khởi”, dưới chân đám binh sĩ này ván gỗ đột nhiên vỡ tan, thoát ra một lượng lớn lục thảo cứng cỏi quỷ dị, từ hai chân bọn chúng bắt đầu nhanh chóng quấn lên trên, mặc cho bọn chúng giãy giụa như thế nào đều không có hiệu quả chút nào, tiếng xương cốt bị gãy đoạn cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tình cảnh trái ngược này thật là quỷ dị!

‘Phốc …..….. đây là công phu hay là ma pháp??’ Diệp phong hoàn toàn không nhìn tới binh lính đang vọt tới, chính mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp một tiếng “Khởi”, liền gọi ra một lượng lớn lục thảo quỷ dị, nhất thời giật mình đem quả tửu trong miệng phun ra, thật không hiểu đây là chuyện gì!

“Mẹ kiếp, Thảo chi dị năng của tiểu tiện nhân này thật không đơn giản!” Cát Tư mắt thấy binh lính bị lục thảo cuốn lấy không cách nào tránh thoát trước sau chết thảm, trừng mắt nhìn Oánh mỹ lệ cắn răng hừ nhẹ, quay đầu nói: “Khắc Mễ Nhĩ thành chủ, xem ra ngài tự mình ra tay mới có thể bắt ả!”

“Cát Tư thiếu gia không cần lo lắng, hôm nay ả tuyệt đối trốn không thoát!” Khắc Mễ Nhĩ thành chủ tận mắt nhìn thấy bộ hạ chết thảm, sắc mặt đã cực độ khó coi, nghe xong Cát Tư nói, lập tức gật đầu lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Oánh, từng bước đi tới.

‘Thảo chi dị năng? Thế giới này còn có người sử dụng siêu năng lượng trong huyễn huyễn tiểu thuyết?? Hắc hắc, thật có ý tứ…..’ Diệp Phong đứng ở sau quầy, tay trái cầm chén rượu, tay phải tùy ý ứng phó với binh lính đang tiến lên công kích, nghe được Cát Tư nói, hai mắt ngạc nhiên nhìn Oánh, đối với nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú.

“Thảo chi ba đào!”

Oánh sử dụng thảo chi dị năng đã giải quyết binh lính muốn công kích nàng, hai tròng mắt khẩn trương dừng ở Khắc Mễ Nhĩ đang đi tới. Không thể kiềm chế được hét lên một tiếng, thúc dục một lượng lớn lục thảo từ dưới đất lao ra, giống như sóng biển lục sắc, nhanh chóng đánh về giữa Khắc Mễ Nhĩ, đem gã dìm vào trong lục thảo ba đào!

‘Thành công rồi?!’ Oánh thấy Khắc Mễ Nhĩ bị thảo chi ba đào bao vây, nhất thời lộ ra thần sắc kinh hãi ngoài ý muốn. Song, tại ngay lúc đó, một trận gấu rống cao vút đột nhiên vang lên, lục thảo vây quanh Khắc Mễ Nhĩ trong nháy mắt bành trướng bạo toái, hiển lộ ra một người cao tới ba thước. Khắc Mễ Nhĩ chính mình hình dáng bên ngoài cùng gấu đen giống nhau.

‘Mẹ kiếp, hôm nay lão tử con mẹ nó được mở mắt rồi, này đều là người a?’ Diệp Phong kinh ngạc nhìn Khắc Mễ Nhĩ toàn thân che kín lông gấu màu đen, cảm giác này cùng thú nhân có điểm tương đồng, nhưng lại hoàn toàn không giống, không khỏi vì Tác La Tư đại lục gây cho hắn cảm giác mới mẻ mà cao hứng, rất muốn hoàn toàn kiến thức hết thảy cái đại lục này!

“Ha ha ha, tiểu tiện nhân, ngươi cho là thảo chi dị năng của ngươi có thể giết chết Khắc Mễ Nhĩ sao?” Cát Tư khinh thường chỉ vào Oánh ha ha cười to, “hôm nay Khắc Mễ Nhĩ đã sử dụng hắc hùng dị năng, tiểu tiện hóa nhất định trở thành tao hóa dưới khố của bổn thiếu gia!”

“Phi, đồ cặn bã không biết xấu hổ. Bổn tiểu thư cho dù tự sát, cũng sẽ không cho ý niệm bẩn thỉu trong đầu ngươi thành công!” Oánh khẩn trương nhìn hắc hùng trạng thái của Khắc Mễ Nhĩ, cắn răng liếc mắt nhìn Cát Tư, tức giận khẽ kêu, trong lời nói cứng cỏi có chút tuyệt vọng!

“Đồ không biết tốt xấu, đi tìm chết đi!” Khắc Mễ Nhĩ không có tâm tình nghe Cát Tư cùng Oánh mắng chửi lẫn nhau, mở ra mồm gấu hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng Oánh vọt tới, chuẩn bị bắt tiểu nha đầu này, kết thúc chiến đâu!

“Con gấu lớn ghê tởm, bổn tiểu thư với ngươi liều mạng…..” Oánh nhìn chằm chằm Khắc Mễ Nhĩ trước mặt nàng, trong lòng thầm hận, song chưởng đan vào trước ngực, cuống quit thúc dục sử ra từng phiến lục thảo, từ dưới đất leo lên quấn quanh Khắc Mễ Nhĩ, như muốn xé rách gã.

Đáng tiếc, Khắc Mễ Nhĩ trong hắc hùng trạng thái, cơ thể cực độ cứng rắn, lục thảo của nàng căn bản không cách nào tạo thành tổn thương tới gã, mỗi lần quấn tới đều bị Khắc Mễ Nhĩ phát lực cắt đoạn, làm nàng trong lòng càng thêm tuyệt vọng!

“Tiểu đông tây, ngươi quấn đủ rồi chứ? Đi tìm chết cho ta thôi!”

Khắc Mễ Nhĩ vọt tới đối diện Oánh ba thước, thấy Oánh vẻ mặt hoảng sợ nhìn gả, lập tức đắc ý hùng hống một tiếng, nhảy lên, hai tay ôm quyền, từ trên đánh xuống đỉnh đầu Oánh.

Thảo chi dị năng không cách nào thương tổn Khắc Mễ Nhĩ, Oánh trong lòng biết không có hy vọng chạy thoát. Đối mặt với chiêu công kích phía trên của Khắc Mễ Nhĩ, nàng tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại, chờ đợi một khắc tử vong phủ xuống.

Khắc Mễ Nhĩ ngay giữa không trung, hai quả đấm chuẩn bị đập tới trước thiếu nữ mỹ lệ, một bóng người màu đen, đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, đối với gã lộ ra một nụ cười xấu xa, cánh tay phải vung quyền cùng song quyền giống như cái chùy lớn của gã cùng ương ngạnh chạm nhau!

“Bang!”

Khắc Mễ Nhĩ giữa không trung phảng phất như một tòa tiểu sơn, song quyền cùng với quyền đầu của bóng đen chạm nhau, nhất thời truyền ra một tiếng nổ. Ngay sau đó chợt một tiếng gấu hống vang lên, thân hình cao lớn của Khắc Mễ Nhĩ phảng phất như một cái diều đứt dây, bay ngược trở lại, “Phốc thông” ngã ở trên mặt đất!

“Cái, cái này sao có thể? Tiểu tử tóc đen này, tự nhiên có thể đánh lui Khắc Mễ Nhĩ trong hắc hùng trạng thái?!” Bại hoại ác thiếu gia Cát Tư, trợn mắt há mồm nhìn tiểu tử tóc đen đem Khắc Mễ Nhĩ đánh ngã xuống đất, vẻ mặt tức thì có biểu tình khó có thể tin được, không cách nào tưởng tượng hắn có thể chống lại Khắc Mễ Nhĩ!

“Trời, trời ạ! Ngươi thậm chí đánh lùi Khắc Mễ Nhĩ ư??” Thiếu nữ mỹ lệ tóc xanh lục Oánh, nghe được tiếng rống của gấu, mở hai mắt ra, chính mắt trông thấy thanh niên tóc đen trước người giúp nàng giải trừ nguy cơ, cùng Cát Tư lộ ra thần sắc giật mình tương tự, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn chính mình còn có thể còn sống!

“Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi nhìn vẻ ngoài, là có thể biết ta đánh không lại con gấu đen kia sao?” Giải quyết binh lính dây dưa xong, Diệp Phong nhanh chóng cứu thiếu nữ xinh đẹp, ngón tay còn tê dại không hoạt động được, quay đầu lại nhìn thiếu nữ mỹ lệ đang trầm tư cười hỏi, trong lòng nhưng lại đang cảm khái khí lực của đại hắc hùng quá mạnh, nếu không phải hắn vận dụng chân khí hộ thể, ngạnh chọi lực khí khẳng định ăn đau khổ.

“Cái này, cái này, thật xấu hổ….. hì hì…..” thiếu nữ mỹ lệ thoát ly nguy hiểm, nhìn thanh niên phía trước với biểu tình vui vẻ, ngẫm lại chính mình quả thật có điểm nhìn mặt đánh giá người, không nhịn được xấu hổ xin lỗi, lập tức nở nụ cười tinh nghịch!

“Hống….. đáng hận, tiểu đông tây, ta phải giết ngươi!”

Khắc Mễ Nhĩ ngã xuống đất, cảm giác hai tay bị đánh có chút tê dại, đứng dậy nhìn chằm chằm Diệp Phong phát ra một tiếng gầm gừ điếc tai nhức óc, thân hình cao lớn, nhanh chóng hướng Diệp Phong đánh tới, muốn xé xác tiểu đông tây thừa dịp gã trên không trung, đột nhiên tập kích gã.

Oánh đối với sự kinh khủng của Khắc Mễ Nhĩ đã có nghe qua, hơn nữa vừa rồi chính mình thử nghiệm, có thể nói là thập phần sợ hãi Khắc Mễ Nhĩ, bây giờ thấy gã lại một lần nữa vọt tới, nhất thời sợ hãi chuyển thân lùi về phía sau, trong miệng khẩn cấp quát với Diệp Phong: “ai, ai, suất ca, chạy mau, Khắc Mễ Nhĩ tức giận lên rất kinh khủng đó!”

“Suất ca?? Hắc hắc , ta cũng quả nhiên rất tuấn tú a…..” Diệp đại lưu manh được thiếu nữ mỹ lệ một câu suất ca, có chút tự mãn, lộ ra thần sắc đắc ý vô hình, nhìn Khắc Mễ Nhĩ vọt tới, sách sách cười nói: “Một con gấu cao lớn ngu dốt, cho dù nổi điên lên thì có bao nhiêu kinh khủng?”

“Hống….. tạp toái đáng chết, tự nhiên dám xem thường ta, ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận!!!” Khắc Mễ Nhĩ nghe tiếng cười của Diệp Phong, phẫn nộ thiêu đốt đến cực hạn, mõm gấu điên cuồng rít gào, vọt tới ngay phía trước Diệp Phong, hai nắm đấm điên cuồng đánh ra, sinh ra từng phiến quyền ảnh, mang theo kình phong, đem Diệp Phong hoàn toàn bao phủ vào trong phạm vi tấn công của gã, “Tạp toái, ngươi chết chắc rồi!”

“Ha ha, dị năng của ngươi quả thật kinh người, nhưng loại công thế này chỉ có thể đối phó người ngoài, đối với lão tử vô dụng.” Diệp Phong dưới chân thi triển “tiêu diêu kiền khôn bộ” đệ nhị giai “vô ảnh”, tiêu sái qua lại như con thoi trong phạm vi quyền ảnh của Khắc Mễ Nhĩ, trong miệng ngoạn vị cười to.

Hai người quyền ảnh cùng thân ảnh đang dây dưa, trước sau hai bên Cát Tư, Oánh, cùng với mấy binh lính không chết, từ bên ngoài nhìn lại, tựa như một con đại hắc hùng đang truy đuổi một cái bóng, bọn họ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin tốc độ dưới chân Diệp Phong, tự nhiên có thể so bì với quyền tốc của Khắc Mễ Nhĩ!

“Tạp toái ghê tởm, nếu là nam nhân ngươi đừng tránh né như vậy, có can đảm ngạnh đấu như vừa rồi thử xem!” Khắc Mễ Nhĩ đánh không được Diệp Phong, nhịn không được tức giận mắng to.

“Hắc hắc, tốt, đại bổn hùng, nếu ngươi muốn liều mạng, lão tử cho người kiến thức quyền pháp chính thức!”

Diệp phong nghe vậy cười xấu xa, vận khởi ma khí có thêm hủ thực tính, song chưởng cùng động, sử ra long hình quyền "Thương long động thiên" cùng hổ hình quyền "Mãnh hổ xuất áp”, quyền kình mãnh liệt màu đen, giống như độc long ác hổ, hung tàn rít gào cùng quyền ảnh của Khắc Mễ Nhĩ triển khai ngạnh đấu!

“Bang bang bang…..” tiếng song quyền va chạm vang loạn lên dày đặc ，Cát Tư, Oánh cùng mọi người trong nhãn thần giật mình, Khắc Mễ Nhĩ cao to, giống như một con diều đứt dây, bị Diệp Phong đánh nga lộn ra nặng nề ngã ở trên mặt đất!

“Hảo, thật là lợi hại, hắn sử dụng đấu khí? Hắn là cao thủ của Thần Châu đại lục??” Cát Tư cùng Oánh nhìn tóc đen trên đầu Diệp Phong, cùng hắc khí hắn sử ra,cùng giật mình, đều cho rằng hắn đến từ Thần Châu đại lục!

“Thế nào, đại bổn hùng, thử qua nắm tay của lão tử rồi, cảm giác như thế nào?” Diệp Phong từ trong cái túi của áo choàng móc ra một cây thanh sảng tiêu hồn, tự nhiên rít một hơi, hai mắt nhìn Khắc Mễ Nhĩ thở dốc dưới đất, cười đểu hỏi.

“Tạp toái, hôm nay ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn mảnh!!” Khắc Mễ Nhĩ nghe xong Diệp Phong cười đểu, song quyền đang chịu đau nhức toàn, đứng lên nhìn Diệp Phong rít gào một tiếng, thân hình lại một lần nữa sinh ra dị biến!

“Không xong, hắn đã tới trình độ có thể tiến hóa lần thứ hai, chúng ta chạy mau!!” Oánh mắt thấy thân hình Khắc Mễ Nhĩ lại dị biến, lo lắng đối với Diệp Phong hô lên...

## 179. Chương 179: Lưu Manh Kiếm Tru Hắc Hùng, Hảo Tiếu Dữ Mỹ Đào Ly

Với hình thể của người, so sánh với bề ngoài của gấu, lần thứ hai tiến hóa Khắc Mễ Nhĩ biến trở lại vẻ ngoài của người, nhưng vẫn giữ lại lớp da hắc hùng cùng với cơ thể cường kiện bão mãn, hoàn toàn trở thành một cái nhân hùng tổng hợp thể!

‘Trời, lần thứ hai tiến hóa? Hắc hắc, có ý tứ, rất có ý tứ, Tác La Tư đại lục này thật sự là tràn ngập cổ quái...” Diệp Phong nghe xong Oánh khẩn cấp hô, nhìn Khắc Mễ Nhĩ hình thái lại biến hóa, trong đầu thú vị nghĩ, mỉm cười ngậm điếu thuốc đứng tại chỗ không có chạy trốn, rất muốn kiến thức thực lực của Khắc Mễ Nhĩ sau lần thứ hai tiến hóa!

“Uy, suất ca, ngươi như thế nào còn đứng bất động, nếu không trốn sẽ bị giết chết đó!!” Oánh mắt thấy Khắc Mễ Nhĩ tiến hóa lần thứ hai chấm dứt, Diệp Phong lại không chút nào có ý tứ chạy trốn, lập tức lo lắng thúc giục.

“Muốn chạy trốn? Đừng có nằm mơ, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết!”

Khắc Mễ Nhĩ nghe Oánh nói xong, há mồm rống giận, dưới chân nhanh đuổi, thân hình như điện, mấy cái liền lách tới trước mặt Oánh đang muốn kéo Diệp Phong quay đầu, song quyền hạ xuống, sử ra thế công so với lần trước nhanh gấp mười lần, quyền ảnh dày đặc mạnh mẽ, giống như chim bay đầy trời, chặn giết tất cả đường lui của Diệp Phong. Chỉ nghe một trận tiếng quyền kích bang bang vang lên, Diệp Phong thân ảnh gầy gò, liền giống như diều đứt dây, bị đánh bay ngược lên, đánh vỡ bức tường sau quán rượu!

“Tên ngốc này, gọi hắn mau chạy, thì lại bất động, thật sự là muốn chết!” Oánh mắt thấy một trận quyền ảnh kinh người lóe ra, Diệp Phong bay ngược lại bị chôn vào bức tường phía sau quầy rượu, trong lòng kỳ quái nghĩ, nhấc chân vọt tới, tưởng muốn nhìn tình huống của Diệp Phong, ý đồ dẫn Diệp Phong đồng thời chạy trốn, dù sao Diệp Phong vừa mới cứu nàng một mạng!

“Ha ha ha, tiểu tiện nhân không cần nhìn, hắn bị ta đánh trúng hơn mười quyền, tuyệt đối không có khả năng còn sống, người với hắn cùng đi chết đi!”

Khắc Mễ Nhĩ đánh trúng hắc mao tiểu tử làm gã vô cùng tức giận rồi, nhìn hành vi của Oánh, đắc ý ha ha cười to, dưới chân nhanh chóng lẻn đến đối diện Oánh hai thước, song quyền trước người liên tục huy vũ, hiển xuất từng phiến quyền ảnh, còn mang theo kình phong, hướng Oánh đánh tới!

“Xong hết rồi...”Oánh mắt thấy Khắc Mễ Nhĩ nhanh chóng như thế vọt tới, nhìn quyền kình hung mãnh dày đặc của hắn, song chưởng tuyệt vọng hộ ở đầu, bi ai chờ đợi tử vong phủ xuống!

“Bang bang... Bang bang bang...” Khắc Mễ Nhĩ quyền ảnh giống như thiết chùy, toàn bộ đánh vào chỗ thiếu nữ mỹ lệ đứng, sinh ra một trận quyền kích hỗn loạn dày đặc âm thanh giống như âm thanh đá cứng vỡ nát. Đánh tới kình phong quanh mình bay loạn, bụi đát bay lên.

“Oa ha ha ha, tiểu tiện nhân thấp bé kia, tưởng rằng hắc mao tiểu tử có thể cứu ngươi sao? Thật con mẹ nó muốn chết, không chịu đầu hàng cho lão tử cưỡi, bây giờ bị giết thôi... ha ha...” Cát Tư mặc dù không nhìn thấy, nghe thấy tình huống giữa sân, nhưng tin rằng Oánh đã bị giết chết, mặc dù vẫn còn tiếc nuối chưa chơi qua nàng, bất quá vẫn như trước thập phần cao hứng!

“Cát Tư thiếu gia, cẩn thận phía trên, chạy mau!!!” Cát Tư đang còn cười, Khắc Mễ Nhĩ đột nhiên từ trong đám bụi đất thoát ra. Lo lắng hét to với hắn!

“Phía trên??” Cát Tư nghe vậy khó hiểu liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn lên. Nhất thời hai mắt trợn tròn, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Xoay người muốn chạy trốn!

“Ngu ngốc, bây giờ mới muốn chạy đã muộn rồi!”

Phía trên Cát Tư, Diệp Phong, trước đó bị tảng đá đè lên, lúc này cánh tay trái đang ôm lục phát thiếu nữ Oánh, tay phải cầm Quang Minh thánh kiếm, hắn vẫn giấu ở sau áo choàng, từ trên không nhìn Cát Tư cười lạnh, vận kình gia tốc, sử ra “Thiên kiếm quyết” đệ nhất thức “Vô ảnh đoạn hồn”, giống như quỷ mỵ, trong nháy mắt hoa xuất một mảng kiếm ảnh, lách tới trước Cát Tư!

Từng trận tiếng thân thể vỡ tan vang lên, quý tộc ác thiểu man hoành bá đạo, dưới tuyệt chiêu kiếm của đại lưu manh, bị chặt đứt phân thi, mạng bay về nơi nghỉ!

“Hảo, thật là lợi hại, bản lãnh sử dụng kiếm của ngươi thật là lợi hại a...” Oánh y tựa ở trong cánh tay Diệp Phong, giật mình nhìn tàn chi của Cát Tư trên mặt đất, quay đầu khó tin nhìn Diệp Phong hâm mộ, ngẫm lại Diệp Phong vừa mới khi nàng sắp bị oanh sát, đột nhiên từ đám đá thoát ra, ôm nàng tránh khỏi công kích, lại tới tuyệt chiêu thần kỳ tru sát Cát Tư ghê tởm, trong tâm đối với thực lực của Diệp Phong có thể nói là bội phục đến cực điểm!

‘Kiếm thuật thật đáng sợ, hắn cư nhiên có thể giết chết Cát Tư thiếu gia, chẳng lẽ không sợ công tước đại nhân tức giận sao?’ Vài tên binh lính ngã xuống đất trọng thương chưa chết, mắt thấy Diệp Phong trong nháy mắt huy kiếm giết chết Cát Tư, tất cả đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

“Tạp toái, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn!!” Khắc Mễ Nhĩ tận mắt nhìn thấy thiếu gia của Mã Luân Địch công tước chết ở trong thành của gã, ngẫm lại hậu quả của công tước đại nhân tức giận, cực độ tức giận chỉ vào Diệp Phong quát lớn, dưới chân nhanh chóng di động, lại hướng Diệp Phong vọt tới!

“Bầm thây vạn đoạn? Hừ, ta muốn nhìn xem hôm nay là ai đem ai bầm thây!” Diệp Phong buông thiếu nữ mỹ lệ trong lòng ra, tùy ý lui về sau, hai mắt nhìn tới Khắc Mễ Nhĩ tìm kiếm sơ hở, trong miệng khinh thường cười lạnh.

Bởi vì vừa mới phân thần kinh thường, bị Khắc Mễ Nhĩ tốc độ bạo tăng đánh trúng, mặc dù có chánh ma chân khí thâm hậu hộ thể, nhưng vẫn như trước bị đánh rất đau, tâm trạng tức giận động sát khí , không chuẩn bị bỏ qua địch nhân, đề cho bọn họ ngày sau tìm mình gây phiền toái!

“Tạp toái vô tri, cho ngươi kiến thức lợi hại của ta, Cuồng Hùng Phong Bạo quyền!”

Khắc Mễ Nhĩ nghe Diệp Phong khinh thường cười lạnh, trong lòng tức giận hơn, miệng trầm thanh gầm lên, song chưởng trước ngực huy vũ cực nhanh, quyền kình gào thét dày đặc, dưới tình huống hướng hắn vọt tới, giống như cuồng phong bạo vũ, tạp hướng Diệp Phong, muốn đem Diệp Phong đánh đến nát bấy!

“Tốc độ cùng lực lượng có thể tính là nhất lưu, đáng tiếc chiêu thức quá đơn giản, không biết biến hóa, xem ta tống ngươi đi cùng tên ngu ngốc mới chết làm bạn!” Diệp Phong đối mặt với quyền thế như cuồng phong bạo vũ của Mễ Khắc Nhĩ, phát hiện trong chiêu thức có chính sơ hở. Đối với người khác mà nói đối mặt với sơ hở này có lẽ không làm được gì, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, sơ hở này cũng đủ để hắn giết chết Khắc Mễ Nhĩ.

Bởi vật hắn phát ra một trận cười lạnh khinh thường, tiêu sái đứng tại chỗ không động, Quanh Minh thánh kiếm tay phải “Bá ... bá... bá...” trước người liên tục huy vũ chín phiến bạch mang quang mạc, đẩu tí chấn kiếm, đâm ra kiếm khí màu trắng liên miên không dứt, lấy chín sơ hở của Khắc Mễ Nhĩ làm trung tâm, cùng quyền ảnh hoa lệ vô cùng triển khai va chạm lớn!

“Phốc phốc phốc...”

Thanh âm va chạm dày đặc không ngừng vang lên, hai người trác y quanh mình, cát bụi bay tứ tung, tình cảnh rất là kinh người, theo quyền ảnh cùng kiếm khí từ từ tiêu tán, chỉ nghe một trận kêu thảm thiết truyền ra, Khắc Mễ Nhĩ phốc thông một tiếng ngã xuống đất, tứ chi bị cắt thành nhiều đoạn, rơi trên mặt đất, chỉ còn một cái thân thể không có tứ chi, té trên mặt đất rên rỉ khó có thể tin!

‘Thật mạnh, quá lợi hại rồi, hắn cư nhiên có thể đánh bại Khắc Mễ Nhĩ dễ dàng như vậy...... nếu như bái hắn làm thầy, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh ... hì hì, cứ quyết định như vậy đi!’ Thiếu nữ mỹ lệ Oánh, tận mắt nhìn thấy Diệp Phong đánh cho Khắc Mễ Nhĩ tàn phế, đối với thực lực của hắn vừa bội phục vừa hâm mộ, trong tâm hoan hỉ hình thành ý niệm bái sư trong đầu.

“Ha, thế nào, đại ngốc hùng, hai người chúng ta rốt cuộc ai vô tri a??” Diệp Phong đi tới trước thân hình tàn phế của Khắc Mễ Nhĩ, chân phải hung hăng giẫm lên ngực trái của gã, cúi đầu nhìn gã cười xấu hỏi.

Khắc Mễ Nhĩ vết thương tứ chi bị chặt đứt đang không ngừng chảy máu, đau đến gã cơ hồ sắp mất đi tri giác, mắt thấy Diệp Phong cao ngạo cười xấu xa, khó có thể tin tuyệt chiêu của mình lại bị dễ dàng đồng thời phá giải. Gã trong lòng oa hỏa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn Diệp Phong tức giận mắng: “Tạp toái đáng chết, cho dù ta hôm nay giết không được ngươi, Khố Lạp Mã đế quốc chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Tên vương bát đản nhà ngươi ，đừng đem cái gì đế quốc chó má ra dọa lão tử, cùng thiếu gia ngốc của ngươi đi chết đi!” Diệp Phong khó chịu nhìn Khắc Mễ Nhĩ mắng to, dưới chân dùng lực ép xuống, tức thì làm vỡ nát trái tim Khắc Mễ Nhĩ, đem tên Hắc Hùng dị năng này hoàn toàn giải quyết!

“Hắn giết Khắc Mễ Nhĩ thành chủ rồi? Người mau tới, người mau tới a, Khắc Mễ Nhĩ thành chủ bị giết rồi!” Vài tên binh lính trọng thương chưa chết, thấy Khắc Mễ Nhĩ thành chủ, bị cái hắc phát thanh niên tuyệt chiêu quỷ dị kinh khủng giết chết, lập tức khẩn trương hò hét ra bên ngoài.

“Không xong, chúng ta đi mau, ngươi giết Cát Tư cùng Khắc Mễ Nhĩ, Khố Lạp Mã đế quốc nhất định sẽ truy nã chúng ta!” Thiếu nữ mỹ lệ Oánh trong lòng chính đang có chủ ý bái sư, nghe xong binh lính la hét, đột nhiên bừng tỉnh hậu quả Diệp Phong giết chết hai đại nhân vật, tiến lên lôi kéo hắn muốn bỏ chạy.

“Gấp cái gì, trước tiên chờ ta lấy chiến lợi phẩm rồi hãy nói!” Diệp Phong vung tay thoát khỏi thiếu nữ mỹ lệ lôi kéo, tại trên người Khắc Mễ Nhĩ lật qua lật lại, tìm ra một cái thủy tinh tạp cổ quái, cùng với một ít kim tệ cổ quái, lại đi tới trên người Cát Tư lấy ra hai cái thủy tinh tạp lớn, trong miệng nghi hoặc mắng: “Mẹ nó, kim tệ của địa phương này cùng chúng ta khác biệt quá lớn, thủy tinh tạp này để làm gì đây? Để tiền sao?!”

“Trời ạ, ngươi quả thực còn tham tài hơn ta, bây giờ là lúc nào rồi, chạy mau a!” Oánh dở khóc dở cười lại tới kéo Diệp Phong, muốn chạy trốn.

Khắc Mễ Nhĩ đối với bộ hạ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, bình thường đối với mệnh lệnh của gã, đều tuyệt đối tuân thủ không dám có chút vi phạm. Dựa theo mệnh lệnh của gã, lần này tới bắt nữ đạo tặc, bộ hạ còn lại của gã đều nghiêm thủ trước quán rượu , không có mệnh lệnh của gã, không dám tự tiện tiến vào quán rượu.

Bất quá hiện tại binh lính đóng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng la bên trong Khắc Mễ Nhĩ thành chủ bị giết, đều không ngừng được giật mình hướng quán rượu phóng đi, khó có thể tin Khắc Mễ Nhĩ thành chủ cường đại của bọn họ lại bị giết chết. Đám người vây xem quanh tửu quán thấy thế cũng đi theo hướng quán rượu vào, muốn nhìn tình huống bên trong!

“Nhanh, chính là cái hắc phát tiểu tử kia giết Khắc Mễ Nhĩ thành chủ, mọi người nhanh bắt hắn!” Vài tên binh lính trọng thương dưới đất, chỉ vào Diệp Phong, đối với binh lính vừa tiến vào quán rượu cao giọng hô hoán.

“Không xong, chạy mau!” Oánh nhìn binh lính tiến tới, lôi kéo Diệp Phong hướng của sau quán rượu vọt tới. Việc chính đã được giải quyết, lấy hết kim tệ, Diệp Phong cũng không cùng bọn tiểu lâu la này dây dưa, buồn cười đi theo thiếu nữ mỹ lệ hướng ra ngoài chạy trốn!

Không có cường giả như Khắc Mễ Nhĩ, binh lính bình thường căn bản không cách nào ngăn cản Thảo Chi dị năng của Oánh, dưới sự mở đường của lục thảo quỷ dị, hai người thuận lợi lao ra quán rượu, hướng ngoài thành chạy đi!

## 180. Chương 180: Cổ Quái Tổ Hợp, Thất Sắc Linh Châu

Thủ lĩnh của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, lưu manh công tước, bị truyện tống quyển trục dịch chuyển không biết đi đến địa phương này, nghe nói chẳng có tin tức gì. Việc này khiến cho tại Nam Bắc đại lục xôn xao, làm cao hai vị quốc vương của thú ải liên minh cảm giác rất thống khoái. Bọn chúng phái ra một lượng lớn đại cao thủ đến Tinh Quang bình nguyên, muốn chiếm đoạt Liệt Diễm sáo trang!

Lưu manh công tước cho đến nay vẫn không có tin tức gì. Lộ Lộ ngũ nữ vẫn theo kế hoạch của hắn đã giao, để thành viên Tư Lược đoàn cố ý lộ ra, chính là để các thế lực đối địch của hắn kinh hãi, nhờ vậy mà giảm bớt đi một ít địch quân

Tinh Quang bình nguyên là trọng địa của Tư Lược đoàn, dĩ nhiên sẽ không để cho các thế lực chú ý đến sáo trang, cũng như cường giả chẳng biết sống chết là gì tùy ý xông vào, có ý chiếm đoạt sáo trang. Dựa theo luật của lưu manh công tước đưa ra, người tới đây tất cả giết không tha!

Dực Nhân vương quốc dưới sự hỗ trợ của hai đại đế quốc là Mạt La và Quang Minh cùng Quang Minh giáo đình đã phản kích lại thú ải liên minh, tình thế rất tốt, chiếm được thế thượng phong, việc đoạt lại lãnh địa bị mất chỉ còn là thời gian mà thôi!

Nội loạn trong Tinh Linh vương quốc và Cự Nhân vương quốc vẫn ở thế giằng co, khiến cho quốc cảnh của lưỡng quốc hỗn loạn chí cực. Dân không thể sinh sống, tổn thất có thể nói là rất thảm trọng. Đặc biệc là bộ đội của Cự Nhân vương quốc bị tổn thất rất nặng nề, vì nội chiến cũng có tổn thất nặng nhất!

Bạch hồ mỹ nhân Nguyệt Doanh đối với thất tung của lưu manh công tước lo lắng vạn phần, muốn đi đến Tinh Quang bình nguyên để tìm mấy vị phu nhân bàn bạc. Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc đại diện cho lưu manh công tước, tìm thấy nàng ta, đem hết những kế hoạch mà lưu manh công tước đã sắp đặt, nói cho nàng ta nghe, khiến nàng ta yên tâm hơn, cuống quít tỏ vẻ sẽ phối hợp ăn ý!

Tình nhân một mình ở tại đại lục mới. Lộ Lộ ngũ nữ mặc dù có thể mỗi ngày thông qua Thánh Ma mà biết tình hình của hắn. Nhưng nỗi nhớ nhung càng ngày càng gia thăng, không thể chịu đựng nỗi, muốn đến đón tình nhân. Các nàng liền phái cự giải trung đội, suất lĩnh thuyền viên, dùng đại hình chưng khí chiến hạm Phong Diệp hào của Tư Lược đoàn, mang theo Truyện Tống Trận khởi hành tiến về phía bắc, muốn nhanh chóng tìm ra Tác La Tư đại lục, để gặp lại tình nhân.

Đại hải với sanh linh ở Nam Bắc đại lục mà nói thì thật là thần bí khôn lường. Muốn ra đại hải mà đi tìm Tác La Tư đại lục, khẳng định là phải tốn kém rất nhiều, chưa kể nói đến thời gian kéo dài rất lâu.

Vì sợ bộ đội của Tát Tư hải quốc tập kích, Lộ Lộ và Nguyệt Nhi gạt Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na, trộm đem theo tình phụ của thiếu gia, mỹ nhân ngư công chúa Ái Lệ Ti, cùng đi trên Phong Diệp hào. Nhiệm vụ tìm kiếm Tác La Tư đại lục toàn bộ ủy thác cho Ái Lệ Ti, người quen thuộc với đại dương!

Á Sắt Lâm, Ái Lệ Ti, Đế Na, Phỉ Phỉ, cùng với người được lưu manh công tước cấp danh phận là Tuyết Lị, năm vị giai nhân này tạm thời chưa thể chánh thức bước vào cửa của lưu manh công tước, chỉ có thể thông qua từ Lộ Lộ và Nguyệt Nhi, tin tức về tình nhân đang ở Tác La Tư đại lục. Các nàng cũng như Lộ Lộ ngũ nữ tương tư rất nhiều, đặc biệt là người mới yêu dực nhân mỹ nữ Tuyết Lị có tâm tình u buồn nhất!

Phụ thân của Phi Phỉ, thủ lĩnh hỏa tinh linh bộ lạc, là người ủng hộ tinh linh công chú đăng cơ làm thủ lãnh của tinh linh. Dựa theo kế hoạch của Diệp Phong, Mộng Hinh dẫn các bộ đội chủ lực của Tư Lược đoàn tợi phía nam của tinh linh vương quốc thiết lập Truyện Tống điểm, trợ giúp La Luân đánh bại nhưng đảng phái tạo phải chống lại công chúa!

Việc Diệp Phong muốn giúp lão trượng nhân tương lai đánh bại phản loạn, ngoài trừ là vì mặt mũi của tiểu tình phụ, còn có là muốn tương lai sau này có được sự hỗ trơ của La Luân. Vì thế hắn mới giúp đỡ La Luân, cũng không nghĩ phải giấu diếm việc có Truyện Tống Trận nữa, và để Phỉ Phỉ kể cho La Luân bí mật này, và kế hoạch tương lai.

Việc Diệp Phong thất tung, La Luân vốn chưa kịp lo lắng cho hạnh phúc của Phỉ Phỉ, thì từ trong miệng của Phỉ Phỉ biết được về Truyện Tống Trận, ông hiểu rằng cơ hồ mỗi ngày Phỉ Phỉ đều gạt ông để đi gặp mặt Diệp Phong, liền giật mình, không biết nên khóc hay cười, cảm giác cũng không rõ. Đồng thời với việc nữ tế tương lai đang ở tân đại lục còn có thể nghĩ kế hoạch tốt như vậy, cũng lấy làm vui mừng!

Kì Cổ Lạp thành, là thành thị lớn nhất trong giải duyên hải của Khố Lạp Mã đế quốc ở Tác Lạ Tư đại lục. Sự phồn vinh tuy không bằng đế đố, nhưng nó không chỉ có rất nhiều hàng hóa từ biển, cũng như từ đại dương. Đây là nơi yêu thích của cái mạo hiểm giả và thương nhân!

Màn đêm phủ xuống, sự đông đúc của Kì Cổ Lạp thành trong đêm tối không giảm. Trên đường từng nhóm người cứ đi đi lại lại, huyên náo như là ban ngày. Dường như không có kết thúc!

Tại giải đất trung tâm của Kì Cổ Lạp thành, Diệp Phong và Oánh đang giả trang, ngồi trong một tửu lầu, thưởng thức những tách trà miễn phí, yên lặng ngồi lắng nghe những việc thú vị của các mạo hiểm gia và những tên thưởng kiêm liệp nhân (thợ săn kiếm tiền)!

Tại đại lục Tác La Tư, dũng giả công hội và tửu điếm đều là những nơi để thám thính tin tức, nghe ngóng như điều thú vị từ các địa phương khác. Bởi vì Diệp Phong đã sinh sự với Cát Tư và Khắc Mễ Nhĩ, bây giơ hắn và Oánh đã trở thành bị truy nã ở Khố Lạp Mã đế quốc, tiền thưởng đã lên đến trăm vạn kim tệ, vả lại mặc kệ sống hay là chết. Vô số thưởng kiêm liệp nhân đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Diệp Phong mặc dù không sợ bọn thưởng kiêm liệp nhân, nhưng vì không thích bị dính vào dây dưa, vì vậy liền cùng Oánh dịch dung khác đi.

Hiện tại việc ở nhà đã an bài thỏa đáng, ngoài trừ tiếc nuối không thể gặp mặt các nữ nhân, Diệp Phong cũng đã phần nào làm quen với cuộc sống mới tại Tác La Tư đại lục. Biến cái rủi thành điềm may, cũng như gia tăng sự hưởng thụ, hoàn toàn không có nỗi bi ai vì thất lạc, mà sự việc lần này cơ hồ trở thành thời gian xả hơi, nghỉ ngơi.

Đương nhiên, điều này cũng có tại vì tính cách lạc quan của hắn. Huống chi còn có một đạo tặc mĩ lệ đáng yêu đồng hành cùng hắn. Đối với một tên sắc lang mà nói, loại kinh nghiệm kích thích mới mẻ này, tự nhiên không có cảm giác bi ai gì!

Gần đây, sau khi được Oánh kể lại cho, Diệp Phong đã có nhận thức sơ bộ với Tác La Tư đại lục, biết rằng nơi này cũng có các dạng cường giả. Trong đó Oánh là một dị năng giả, cũng như người tu luyện thể lực. Luyện khí kiếm sĩ như hắn cũng là một trong số các loại đó.

Tác dụng của cái thủy tinh tạp từ Cát Tư và Khắc Mễ Nhi, đối với Diệp Phong rất có lợi. Quả thật là rất lợi, bên trong lại còn có hơn ba vạn kim tệ. Cho dù với đại thủ đại cướp như hắn, cũng phải mất mấy tháng mới kiếm đủ. Cộng thêm, Oánh nói với hắn, tại Tác La Tư đại lục, với thân thủ của hắn, tuyệt đối sẽ không bao giờ thiếu tiền, làm hắn thập phần cao hứng, chờ mong thể nghiệm hết tất cả mĩ hảo hưởng thụ trên đại lục này!

“Ý, Lôi Ân, ngươi dạy ta một ít võ công để giết người đi?” Oánh đang bận một bộ trang phụ màu đen, đã dịch dung che đi dung nhan mĩ lệ, mái tóc thắc bím màu xanh biếc, nghe lời bàn tán của mạo hiểm giả và thưởng kim liệp nhân trong đại sảnh, mở cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn chất vất Diệp Phong!

Từ cái ngày đầu tiên gặp nhau tại Tại Lợi Phất thành, Oánh tỏ vẻ muốn bái Diệp Phong làm sư phụ, muốn Diệp Phong dạy võ công cho nàng. Song, Diệp Phong đại sắc lang này dùng cái lý do rất là hoang đường để cự tuyệt nàng, khiến nàng rất bất mãn!

Ngoại trừ lão bà của ta, bất luận là ai cũng đừng mong học được võ công của ta….. Lúc ấy Diệp đại sắc lang chính sắc dùng cái lý do này, cự tuyệt thỉnh cầu của Oánh. Oánh vừa tức giận vừa xấu hổ, muốn đánh hắn nhưng không có cách nào!

Diệp Phong rất vô lại, rất bá đạo, lại còn có phẩm tính cực kỳ háo sắc của một tên lưu manh. Ở chung một thời gian dài, nếu không phải là khờ khạo, cũng để rất rõ ràng. Oánh trong khoảng thởi gian này cũng tự nhiên nhìn thất bản tính của hắn.

Có đôi khi Oánh thật sự không hiểu, một tên lưu manh có bản tính đáng ghét như vậy, sao lại có thực lực cường đại?

Trải qua nhiều năm làm đạo tặc, cùng với kinh nghiệm sống, Oánh kiên cường muốn học võ công của Diệp Phong là không thể. Sở dĩ mỗi này theo hắn để hỏi Diệp Phong về việc này, ngoài trừ làm nữ nhân cho Diệp Phong, nàng đưa ra rất nhiều điều kiện tra đổi. Nhưng Diệp Phong vẫn không chịu dạy cho nàng!

Đối với loại thiếu nữ đạo tạc mĩ lệ như Oánh, Diệp đại sắc lang cảm thấy rất có hứng thú, cho rằng dù Oánh có dùng cái gì trao đổi, cũng không bằng giá trị một mỹ nhân như này. Với tên gia hỏa này mà nói: Ta muốn ngươi, ngươi có thứ gì, cũng đều phải giao ra, hắc hắc!

“Tê…... Hô…...” Diệp Phong cũng mặc một hắc y, đang hứt một loại thuốc của Tác La Tư đại lục, Phiêu Phiêu Dục Tiên, nhìn Oánh, nhẹ giọng nói: “Nàng không cần lãng phí khí lực. Ngoại trừ nữ nhân của ta, ta sẽ không dạy cho ai bất kỳ võ công nào!”

“Hừ, xú sắc lang, không có lễ giáo đúng là không có lễ giáo, tưởng bổn tiểu thư rất mê võ công của ngươi ư?” Oánh nghe vậy chu mỏ cãi lại, đưa một cái liếc mắt bất mãn cho Diệp Phong, miệng phát ra tiếng oán giận!

“Hắc hắc, tiểu nha đầu, nàng mỗi lần nói chuyện, đều luôn nói đến cái này vậy?” Diệp Phong nhả khói, mỉm cười nhìn Oánh: “À, mỹ nữ, nàng có dám nói lai lịch của nàng cho ta biết không?”

“Không , bất luận là kẻ nào đều không được biết lai lịch của ta!” Oánh học theo cái cách Diệp Phong cự tuyệt này, nghiêng đầu đắc ý cười khẽ, “Hơn nữa, tên xú sắc lang ngươi cũng đâu có kể rõ ràng lai lịch của ngươi cho ta đâu!”

Tiểu nương bì này, học rất nhanh đó! Diệp Phong nhìn Oánh cười thầm. Đối với lai lịch thần thần bí bí của tiểu nha đầu này rất có hứng thú. Nói lại, hắn không biết lai lịch của Oánh, Oánh cũng không biết lai lịch của hắn. Hai người bây giờ mặc dù cùng nhau thông tập, giống như hai nhánh cùng thuộc một cây, không rõ ràng về đối phương, lại còn lúc không có việc gì thì thường cãi nhau, đúng là một tổ hợp kỳ quái!

“Chuyện lớn, chuyện lớn. Khố Ni Nhĩ quần đảo xuất hiện dấu hiệu tồn tại của Thất Sắc linh châu. Tất cả mọi người còn ngồi ở đây ư, mau nhanh nhanh đi tìm vận khí nào!” Trận trận tiếng hảm thanh vui mừng vang lên, một mạo hiểm gia trẻ tuổi chạy vào giả công hội, vui mừng la lớn cho mọi người trong đại sảnh!

“Thất Sắc linh châu?!” Mấy tên mạo hiểm giả và thưởng kim liệp nhân trong đại sảnh, nghe được tiếng la của tên thanh niên, đều giật mình đứng dậy nhìn hắn, thần sắc rất hưng phấn kích động!

“Uy, huynh đệ, ngươi nói có phải là sự thật không? Cái việc này không thể nói chơi được đâu!”

“Ta thề, chính xác trăm phần trăm! Nhanh, chúng ta cùng đi, nếu có vận khí tốt có được một viên. Như vậy cả đời không cần lo lắng!”

Mấy tên thưởng kim liệp nhân nghi hoặc hỏi. Tên thanh niên quả quyết, lại còn đề nghị làm đồng bọn của hắn, lập tức làm tăng thêm độ tin cậy hơn, khiến cho các mạo hiểm giả và thưởng kim liệp nhân trong đại sảnh tất tất hoan hô, cùng hắn rời khỏi công hội!

“Nhanh, nhanh, Lôi Ân, chúng ta cũng đi Khố Ni Nhĩ quần đảo. Thất Sắc linh châu, nếu có thế lấy được, chúng ta có thể phát tài!” Hai mắt tràn ngập chờ mong của Oánh mỹ lệ, lo lắng kéo Diệp Phong cùng ra ngoài.

“Ài, ài, cái gì là Khố Ni Nhĩ quần đảo? Thất Sắc linh châu là cái quái gì?” Diệp Phong đã chú ý đến thái độ điên cuồng của mạo hiểm giả và thưởng kim liệp nhân, đã rất tò mò rồi, giờ bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Oánh, lập tức không nhịn được tò mò hỏi.

„Hì hì, muốn biết à? Đầu tiên theo bổn tiểu thư đi mau. Tìm thấy thuyền rồi thì ta sẽ nói cho ngươi biết!“ Oánh nghe hỏi, cố ý không trả lời, lôi kéo Diệp Phong đang bối rối ra khỏi giả công hội!

## 181. Chương 181: Thủy Tinh Thánh Thụ, Lâm Trung Địa Động

Khố Ni Nhĩ quần đảo, nằm ở phía tây Tác La Tư đại lục, là nơi có nhiều hòn đảo nhất tại vùng biển phía bắc, được bao bọc bởi một lượng lớn dãy san hô. Bởi vì cách xa đại lục, có rất ít người ở. Bốn phía mặt biển đều trong khiến yên tĩnh. Vị trí cao nhất khoảng bốn mươi thước, lại thêm giữa các đảo có rất nhiều đặc sắc. Hằng năm những đàn chim biển đều bay đến, tạo cho nơi này một cảnh sắc đẹp đẽ hơn!

Thất Sắc linh châu là trân bảo hiếm thấy trong truyền thuyết tại Tác La Tư đại lục, bao gồm bạch, hắc, lam, hồng, lục, tử, hoàng, ( trắng, đen, xanh biển, đỏ, xanh lá, tím, vàng) bảy màu. Nó bề ngoài tựa nhưng quả anh đào nhỏ, có xuất xứ từ Thủy Tinh thánh thụ thần kỳ. Người luyện khí theo chúc tính mà ăn vào, đấu khí sẽ bạo tăng. Ma pháp sư theo chúc tính mà sử dụng, uy lực của ma pháp cũng bạo tăng. Người thường ăn vào thì sống thọ hơn!

Nhưng mà bảy viên linh châu này không thể nuốt liền, phải để trong nước sạch, chờ nó tự động hòa tan thì mới có thể dung nạp chúng. Nếu không cẩn thận mà nuốt chúng, chắc chắn khi vào cơ thể, nó sẽ bạo phát, dẫn đến chết người!

Thủy tinh thánh thụ mỗi lần khai hoa, sẽ phát ra bảy quang mang huyết lệ chói mắt. Khi bảy quang mang hiện thế tại Khố Ni Nhĩ quần đảo, thì cùng lúc có thuyền của thương nhân và mạo hiểm giả đi ngang đó, và cũng được chứng kiến một màn đặc biệt này. Bọn họ lập tức cập vào đảo và tiến hành tìm kiếm. Đáng tiếc, đến nay vẫn không có tung tích của thánh thụ!

Tin tức đồn đãi về thất sắc linh châu trân bảo hiếm có hiện thế liền được truyền đi, ngay cả các lộ cường giả của Tác La Tư đại lục cũng không ngoại lệ. Chỉ một vài ngày đã khiến cho Khố Ni Nhĩ quần đảo tấp nập, rất náo nhiệt!

Đảo Hoa Luân, là đảo lớn nhất trong quần đảo Khố Ni Nhĩ. Nước biển xung quanh trong suốt, xung quanh là vô số dãy san hô. Trên đảo là những mảng màu xanh, hoa cỏ nở rất nhiều, thật là một cảnh đẹp!

Sáng sớm, bầu trời quang đãng, không có một chút mây, Diệp Phong vác Quang Minh thánh kiếm sau lưng, vẫn mặc bộ y phục màu đen. Miệng hắn ngậm cây Phiêu Phiêu dục tiên. Hắn đang ngồi trên một phiến đá ở trên đảo Hoa Luân, hưởng thụ không khí trong lành của bải biển, nhìn những con chim biển đang bay lượn kêu to cùng những tiếng sóng biển, trong lòng cảm thấy rất vui sướng!

“Ai, Lôi Ân, giờ phút này ngươi còn có tâm tình ngắm cảnh à. Mau nhanh tìm thánh thụ đi!” Oánh đang đứng trên phiến đá bên phải, tức giận nhìn Diệp Phong mà trách móc.

“Điên à, vị trí chính xác của thánh thụ không rõ, thì tìm kiếm ở đâu đây? Nàng nếu muốn cực nhọc thì cứ tự đi tìm. Ta không có thích lãnh phí thời gian cũng như khí lực. Ngắm phong cảnh còn tốt hơn!” Diệp Phong vẫn ngồi trên phiến đá, lắc lắc cái đầu như thể không màn đến việc gì!

Trong lúc đi thuyền tới quần đảo Khố Ni Nhĩ, tên gia hỏa này được Oánh giải thích, cũng rõ ràng sự tình của Thất sắc linh châu, đối với bảo vật cũng rất có hứng thú. Nhưng mà hắn không có chuẩn bị tốn sức đi tìm, mà chỉ đang âm thầm dùng thủ đoạn không cần tốn công để đoạt lấy. Dù sao Thất sắc linh châu không thể lập tức ăn, bây giờ trên đảo đều có người khắp nơi, nếu phát hiện ra linh châu, rất khó vô thanh vô tức để mang đi.

“Ngươi có lẽ là một tên lưu manh tuy có chí lớn nhưng lại lười biếng. Cứ một mình từ từ ngắm đi, bổn tiểu thu đi tìm thánh thụ!” Oánh nghe Diệp Phong nói xong, cái miệng nhỏ nhắn chu lên bất mãn một tiếng, rồi xoay người đi thẳng về hướng trung tâm của đảo.

Với tình hình trên đảo bây giờ, vô luận là ai tìm được thánh thụ, đa số đều cũng bị đánh hội đồng. Oánh vốn định là có cao thủ như Diệp Phong bên cạnh, có thể bảo vệ nàng. Nhưng không nghĩ là Diệp Phong lại trông như thế. Không có bảo tiêu, trong lòng nàng tự nhiên cũng không vui!

“Tiểu nha đầu này cứ cho mình có kinh nghiệm phong phú. Cái việc này trông vào rõ ràng là không có lối thoái. Ài, thật sự là làm người ta lo lắng…..” Diệp Phong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn Oánh rời khỏi, buồn cười lắc đầu cảm khái, nhảy xuống khỏi phiến đá, tiếp tục đi trên bãi cát, để ngắm phong cảnh.

Đảo Hoa Luân là hòn đảo lớn nhất của quần đảo Khố Ni Nhĩ, cho dù có một lượng lớn cường giả tìm kiếm các nơi, nhưng cẫn không có được một chút xíu điểm khả nghi nào. Đối mặt với cuộc tìm kiếm đại quy mô này, Oánh dựa theo kinh nghiệm của nàng, chọn những nơi đặc biệt mà tiến hành tìm kiếm!

Thời gian cứ dần dần trôi qua, Diệp Phong đang ở trên bãi cát mà ngắm phong cảnh, từ từ cũng có chút nhàm chán, đặt lưng đánh một giấc ngắn. Đến giữa trưa, cái bụng đói đã kêu rột rột, hắn cũng đứng lên, chuẩn bị đến cái du thuyền có đầy thức ăn, để thưởng cho cái bụng những thức ăn thức uống ngon miệng!

“Kiếm sĩ đại ca, xin hỏi nơi này có phải là đảo Hoa Luân không?” Khi Diệp Phong muốn rời đi, một gã thanh niên tóc đen mặc bộ y phục màu xám, khoảng chừng mười bảy, khuông mặt anh tuấn, phía sau lưng đeo một cây khảm đao, từ trong nước biển phóng ra, trên người toàn là nước biển, dùng lễ mà hỏi Diệp Phong.

“Ừ, đúng rồi, nơi này chính là đảo Hoa Luân!” Diệp Phong quay đầu quan sát tiểu thanh niên mang đao với tư thế đứng thẳng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mỉm cười trả lời, rồi tò mò hỏi: “Tiểu huynh để, ngươi từ chỗ nào bơi tới đây vậy?”

“Ha ha, đúng vậy, ta vì không có tiền để đi thuyền, là từ cái đảo Cát Nạp phía đông bơi tới đây!” Tên thanh niên gãi gãi cái đầu, rồi cười cười như không có gì, “Kiếm sĩ đại ca, ta muốn tìm Thủy tinh thánh thụ, đạ ta huynh đã nói cho ta biết, hẹn gặp lại!” Nói xong, tiểu thanh niên liền cười a a, rồi chạy vào trong trung tâm của đảo.

“Từ một nơi xa mà có thể bơi tới đây, tiểu tử này có thực lực và nghị lực không tồi!” Diệp Phong nghiêng đầu nhìn bóng lưng của tiểu thanh niên, trong đầu vừa buồn cười vừa nghĩ. Từ lúc tên gia hỏa nhìn tiểu thanh niên, đã phát hiện y với tư thế đứng thẳng cùng bối đao, không có lộ ra sơ hở gì. Hắn đã cảm giác được, y tuyệt đối là một cao thủ!

“ O….. O…...”

“Trời, đến giờ ăn rồi, ngươi nha thiếu có chút xíu cũng chết sao!”

Diệp Phong buồn cười nhìn bóng lưng của tiểu thanh niên, cái bụng lại đột nhiên kháng nghị kêu lên, làm hắn không vui than, rồi nhanh chóng đi đến chiếc thuyền lớn, tiến vào chọn vài món hải sản ngon miệng, cùng một bình rượu ngon, rồi ngồi ở cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa hưởng thụ!

“Uy, các ngươi có thấy không, thật là nhiều cao thủ đến đảo Hoa Luân đó!”

“Dừng, tính toán cái gì, lần này đến Khố Ni Nhĩ quần đảo cao thủ rất nhiều, ngươi cũng không thấy đám người của các đảo khác sao!”

Ngồi ở phòng ăn trong chiếc thuyền, vẫn không bao giờ thiếu những tiếng nghị luận. Khoảng ba mươi tám mạo hiểm giả đang ngồi chung một bàn, miệng thì ăn hải sản, cũng không ngừng bàn tán về việc các cao thủ lần này đến đây.

Song, vào lúc này, một trận tiếng nổ ầm ầm đột nhiên truyền đến, mọi người trong phòng ăn liền khiếp sợ, du thuyền cũng tựa hồi bị chấn động, rung chuyển một lúc. Khi tiếng nổ dứt, liền sao đó tiếng hảm thanh hỗn loạn vang lên!

“Thanh âm được truyền đến từ phía trong đảo. Thủy Tinh Thánh Thụ. Khẳng định là đã có người tìm thấy được nơi của thủy tinh thánh thụ rồi. Mọi người mau nhanh đi đoạt lấy!” Một tên thưởng kim liệp nhân trẻ tuổi đứng dậy quát lớn, rồi hắn chạy khỏi phòng ăn, liền lập tức dẫn đầu một đám người ồn ào chạy khỏi phòng ăn. Trong nhất thời chỉ còn là một mình tên gia hỏa Diệp Phong là còn ăn hải sản!

“Ài, dù ở đâu, con người đều không có đổi, bản tính tham lam vẫn có…..” Tên lưu manh nhìn đám người rời khỏi, ra vẻ chánh kinh, lắc đầu cảm khái, rồi cầm lấy chén rượu đỏ mà uống hết một hơi, điểm cây Phiêu Phiêu dục tiên, rồi mua một ít thức ăn đến cho Oánh, trả tiền xong, và rời khỏi du thuyền, từ từ đi đến nơi phát ra tiếng nột hảm.

Ở phía tây tại trung tâm của đảo Hoa Luân, nơi có dầy đặc cây đại thụ, lục phát nữ đạo tặc Oánh đang đứng lẫn trong đám người, nhìn cái cây to nhất là cơ quan để vào cửa, thần sắc lộ ra vẻ tức cười. Tại rừng cây này không chỉ có những tiếng hảm thanh hỗn loạn, giờ phút này mọi người từ khắp nơi đều đổ vào đây. Thêm nữa hơn một trăm người không suy nghĩ gì mà tiến thẳng vào cửa.

“Xông lên, xông lên, bọn các ngươi cứ chạy vào để cho cơ quan ở đó làm việc đi, bổn tiểu thư sẽ vào sau…..” Oánh trong lòng đang cười thầm.

Cái cơ quan này là do một gã thưởng kim liệp nhân trung niên vô ý phát hiện được. Lúc ấy Oánh đang ở trong rừng cây, cũng vừa thấy một cây tên đột nhiên bắn ra từ cơ quan, giết chết gã thưởng kim liệp nhân trung niên đó, trong lòng khẳng định là còn có thêm cơ quan khác, cho nên chần chờ không cùng đám người lập tức xong vào, mà lựa chọn chờ đợi ở bên ngoài cơ hội!

Dù sao bây giờ không thể xác định bên trong có thủy tinh thánh thủ hay không, hơn nữa lại có nhiều người thấy, cho dù có được Thất sắc linh châu, nàng cũng không có khả năng an toàn rời khỏi. Cho nên với loại tình huống này, chờ đợi thời cơ là lựa chọn hợp lý nhất!

“Uy, tiểu nha đầu, đã bận rộn một buổi rồi, vậy nàng có tìm được thánh thụ chưa?” Người tiến xuống cái động càng ngày càng nhiều, người ở lại trong rừng cây thì càng ngày càng ít. Diệp Phong tới được rừng cây, liếc mắt bắt gặp được lục phát mỹ nữ được hắn dịch dung, lập tức vừa cười vừa đi tới!

“Con sâu lười, ngươi cười cái gì. Bổn tiểu thư chỉ một lúc nữa là có thể tìm được thánh thụ!” Oánh nhìn Diệp Phong đang đi tức, miệng chu lên hừ nhẹ.

“Nói như vậy chính là vẫn chưa tìm được? Hắc hắc, nếu trước đó nghe lời của ta trên bãi cát chờ tin tức tốt, làm gì phải cực khổ đến thế. Nè, ta đặt biệt đem đến cho nàng!” Diệp Phong cảm thấy vui nhìn Oánh mà cười, đưa tay lấy thức ăn cho nàng.

“Ác….... nguyên lai ngươi là đợi tin tức, sao không nói sớm. Thật sự là gian trá, đáng ghét!” Oánh sớm đã đói bụng, nghe Diệp Phong nói xong, tiếp lấy thức ăn, ngẫm lại, đều là do mình chuốc lấy, thật ra không bằng ở lại bãi cát mà chờ tin tức, không nhịn được liền nổi giận, mở miệng trách móc.

“Ài, đúng là một đại tiểu thư điêu ngoa, rõ ràng là muốn tự mình đi tìm thánh thụ, bây giờ lại nổi giận với ta!” Diệp Phong nhìn mĩ lệ thiếu nữ, làm ra một bộ ủy khuất, rồi nhìn vào cái động, và hỏi Oánh: “Thủy tinh thánh thụ ở bên trong đó ư? Có đúng hay không vậy?”

Cái miệng của Oánh vẫn còn đang ăn thức ăn, nhìn vẻ mặt mắc cười của Diệp Phong, không nhịn được phát ra một tiếng cười duyên, lắc đầu đáp: “Còn không biết bên trong có thánh thụ hay không, nhưng mà ta dám khẳng định là bên trong có cơ quan!”

“Nếu đó là thủy tinh thánh thụ, trong cái động khẳng định cơ quan, hắc hắc.. thú vị….. thú vị….. “Diệp Phong nghe vậy nghiêng đầu quan sát cái động, rồi nhả một ngụm khó, mỉm cười xấu xa hắc hắc.

“Tử dạng nhân ( tên đáng chết)!” Oánh nhìn vẻ mặt buồn cười của Diệp Phong, mắng một tiếng, rồi nhanh chóng lo cho cái bụng, cùng hắn đợi trong rừng cây, rồi theo nhóm người cuối cùng tiến vào động

## 182. Chương 182: Phong Chi Dị Năng Năng Giả, Cổ Quái Oán Linh

Con đường đi xuống không dài lắm, Diệp Phong và Oánh theo sau đám người tiến vào một cái động lớn. Đúng như Oánh đã dự đoán, trong động không chỉ có cơ quan, mà có rất nhiều là đằng khác. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, mọi người đều thấy được rất nhiều thi thể vừa mới chết không lâu, cùng với những cây tên độc, châm độc, bẫy và các loại cơ quan!

“Mẹ nó, cái động này là do con người tạo ra, thật là ác độc quá!” Từ bóng tối phía trước trong động không ngừng truyền ra những tiếng la thảm thiết. Diệp Phong và Oánh cùng mọi người phía trước đều lắc đầu thở dài, tâm trạng cùng nhau cho rằng may mắn mình không phải là người đầu tiên xuống cái động!

“Thế nào, bổn tiểu thư nói có cơ quan đúng rồi chứ!” Oánh vừa tránh những thi thể ở dưới chân vừa tiếp tục đi, nhìn Diệp Phong đang sánh vai đi cùng nàng, đắc ý cười nhẹ nhàng!

“Đúng rồi, đúng rồi, cơ trí của Oánh tiểu thư thật sự làm ta rất là bội phục!” Diệp Phong bắt gặp bộ dạng cười đắc ý yêu kiều của Oánh, trong lòng cười thầm, miệng nhẹ nhàng tán thưởng, rồi thấy Oánh càng cao hứng hơn, lộ ra vẻ mặt càng đắc ý thêm!

Hai người nói rất nhỏ, cộng thêm phía trước không ngừng vang lên tiếng la thảm thiết, cho nên bọn người ở trước vốn không chú ý đến đôi thanh niên nam nữ này, không màn đến họ.

Con đường tối trong cái động không chỉ có dài, mà còn quanh co. Diệp Phong và Oánh theo sau đám người, nghe phía trước không ngừng truyền tới những tiếng la thảm thiết, quan sát những thi thể bất hạnh nằm chết trên mặt đấy. Bọn họ từ từ đi, rồi đến được một thạch thất rộng lớn. Ở đó có tới bảy cái cửa động rất giống nhau!

Âm thanh cũng phát ra từ bảy cái cửa động này, chứng tỏ đám người đi trước cũng đang tiến vào đó, và cũng chia ra làm bảy nhóm. Diệp Phong và Oánh cùng người phía trước đối mặt với tình huống phải lựa chọn, rất nhanh phân tán ra hành động.

“Lôi Ân, ta nghĩ nên tiến vào cái cuối cùng đi. Ý của ngươi ra sao?” Oánh nhìn mọi người phía trước đã hành động, quay đầu nhẹ giọng hỏi Diệp Phong

“À, bảy chọn một, đương nhiên là chọn cái chính giữa rồi!” Diệp Phong ngẩng đầu ra vẻ chánh sắc trả lời, có ý muốn chọc tức Oánh.

“Đáng ghét, ngươi như thế nào lại thích chống đối với ta, không thể theo ý của ta được sao?!” Oánh bất mãn chu mỏ trách Diệp Phong một câu.

“Nàng không phải là gì của ta, ta làm gì phải theo ý của nàng?” Diệp Phong nhìn hình dánh đang tức giận đáng yêu của Oánh, mỉm cười hỏi lại.

“Đáng ghét, ngươi thật sự không có một chút gì phong độ thân sĩ!”

“Dừng, trong mắt ta, thân sĩ là một thứ hỗn đản giả tạo!”

“….... với loại người như ngươi, thật sự không biết nên nói cái gì cho đúng. Bây giờ chúng oảnh tù tì đi, ngươi thua thì phải đi vào cái động phía cuối cùng ta!”

“Tốt, cái ý này không tồi…...”

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu của Oánh, Diệp đại sắc lang không muốn cũng phải chiều ý nàng. Diệp Phong may mắn thắng cuộc, Oánh chỉ còn cánh bất mãn cùng hắn tiến vào cái động ở giữa. Khi bọn họ đang chơi oảnh tù tì, thì đám người phía trước đều đã tự tiến vào những cái động rồi.

Độc sa, độc trùng, độc châm, độc dịch, độc xà…... Diệp Phong và Oánh đi vào trong cái động ở giữa, thấy được các cơ quan càng ngày càng thâm độc hơn. Xác người nằm chết trên mặt đất thì vô số. Cũng may là các cơ quan, độc trùng, độc xà toàn bộ đều đã được giải quyết, nếu không bọn họ muốn tiến tới phía trước, cũng phải mất một ít công phu!

Oánh trời sanh rất e ngại đối với mấy loại độc trùng, độc xà, nhìn hiện trường ở đây, cũng không còn câu nệ gì với Diệp Phong cả, khẩn trương ôm chặt cánh tay phải của Diệp Phong, nửa bước cũng không rời khỏi tên ‘bảo tiêu’ đi theo này. Vì nàng sợ rằng sẽ có vài con độc trùng hay độc xà chưa chết ra hù dọa nàng!

“Cáp, tiểu nha đầu không sợ người, nhưng lại sợ mấy cái vật này, có ý tứ….. có ý tứ…... hắc hắc..” Diệp Phong vừa đi, quan sát thế hình dáng khẩn trương của một thiếu nữ, trong lòng cười hắc hắc, rất là đắc ý!

Phía trước có người liều mạng mở đường, phía sau có người tiêu sái đi theo, trong thật là rất được lắm. Từ bảy cái động, mọi người rốt cuộc đã tới phần cuối, tụ tập lại một cái thạch thất trống rỗng. So với lúc mấy ngàn người tiến xuống động, chỗ này chỉ còn lại khoảng mấy trăm mạng.

“Mẹ nó, rốt cuột đây là chỗ quái quỷ gì. Chúng ta đã chết nhiều người như vậy, đi đâu cũng không thấy, thật con mẹ nói quá đáng!”

“Ta xem cái này tám phần là có cơ quan, mọi người hãy cẩn thận chút!”

Các nhóm cường giả mắt thấy phía trong trống rỗng, không có thủy tinh thánh thụ mà bọn họ muốn, không ít người bắt đầu đầu mắng to. Có vài người lý trí cũng không còn bình tĩnh, tại mặt đất và vách tường triển khai tìm kiếm, khiến cho phần đông người đang mắng cũng phải tìm kiếm theo!

“Lôi Ân, ngươi không chuẩn bị tìm kiếm sao? Ta cảm thấy mấy cơ quan này tương đối quen thuộc. Ngươi không đi thì để ta đi vậy!” Oánh thấy cơ hồ hầu như tất cả mọi người đều tìm kiếm, lập tức ra vẻ thông minh, rồi một mình đi đến vách tường phía bên trái của thạch thất, bắt đầu quan sát và tìm kiếm

“Tiểu nha đầu không chịu ngồi yên này…...” Diệp Phong nhìn vẻ mặt đáng yêu khi tìm kiếm của Oánh, cố kỵ bên trong động có nhiều cơ quan, lo lắng cho gặp phải tai nạn, cũng bước đi, không muốn tiểu mỹ nhân gặp phải chuyện không may!

“A, cái này là cái gì?” Lúc Diệp Phong định đi đến bên cạnh Oánh, một gã trung niên đại hán, lam phát, tại trung tâm của thạch thất, chân trái đạp phải một cục đá nhỏ, nhất thời nó bị ép xuống, làm gã không nhịn được nghi hoặc phát ra tiếng động!

“Oanh long! Oanh long! Oanh long…..”

Trung niêm nam nhân chưa nói dứt câu, trận trận tiếng ‘oanh long’ của cự thạch vang lên. Phiến đá dưới chân mọi người đột nhiên rơi xuống phía dưới, là đa số người tìm kiếm cơ quan gặp phải tai nạn, kinh hô không kịp rơi xuống cái động đen phía dưới!

“Lôi Ân, cứu ta, mau cứu ta..” Oánh đang ở vách tường phía bên trái của thạch thất, cũng ngoài ý mà từ từ rơi xuống hắc động, miệng lo lắng cầu cứu Diệp Phong, thân hình chìm dần xuống, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ!

Khoảng cách giữa Diệp Phong và Oánh cũng không nhỏ, công thêm khi đá bắt đầu rơi, thì hắn cũng lo tránh về phía sau. Bây giờ thấy Oánh đã rớt xuống hắc động, căn bản không thể kịp cứu lại. Trong lòng hắn biết rằng, có theo xuống phía dưới cũng không làm được cái gì. Hiện giờ trước mắt là tránh né các phiến đá rơi ở dưới chân, giải quyết nguy hiểm ở trên này, rồi sau đó tìm biện pháp đi xuống xem xét tình hình của Oánh!

“Ha ha, kiếm sĩ đại ca, ngươi cũng ở đây? Chúng ta thật sự có duyên!”

Trong mấy trong người ở trong thạch thất, chỉ còn lại mươi người là không có bị rơi xuống hắc động. Diệp Phong thấy tên thanh niên tóc đen đã gặp ở buổi trưa đang tránh né những phiến đá rơi xuống, rất nhanh đã phóng đến gần chỗ hắn, không có chút sợ hãi nào, nhìn hắn ha ha chào hỏi.

“Đúng vậy!” Diệp Phong không để ý thanh niên trước mắt, không cần nói về tốc độ, chỉ cần biết đang trong khốn cảnh lại có thể cười to, vì tâm trạng đang lo lắng cho an nguy của Oánh, nên không có tâm tư để mỉm cười, chỉ đơn giản đáp lại, nhanh chóng rút về phía bảy cái động bên kia.

“Kiệt kiệt….. dát dát….. hừ hừ hừ…...”

Trận trận âm thanh cổ quái vang lên, Diệp Phong cũng không có lẻn đến cái động bên kia. Từ trong vách tường quanh thạch thất, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn oán linh ( một loại linh hồn) màu xanh lục bao vây mười mấy người bọn họ.

“Trời đất, sao lại có đám rác rưởi không may này?”

Khi cái màu xanh lục u oán vừa xuất hiện, viên gạch cũng không còn rớt xuống phía dưới. Số viên gạch hiện giờ ở đây còn lại chỉ không quá một phần mười. Mặt đất nhìn giống như một tổ ong, nơi nơi đều là những lỗ đen nhỏ. Diệp Phong đối mặt với mấy oán linh màu xanh lục cản đường, nhảy về phía sau trên một phiến đá, ngẩng đầu nhìn một lượng lớn oán linh quanh mình, nhíu mày nghi hoặc.

Hắc phát thanh niên anh tuấn mang bối đao cùng mười mấy cường giả không có bị rơi xuống, cũng đều tự tìm cho mình một phiến đá, giật mình nhìn oán linh xung quanh. Trong đó có một trung niên nam nhân dễ nhìn cao lêu khêu, tóc ngắn mà xanh lá, tướng mạo hơi cổ quái, gần ở phía trên phía đa, căn bản không có đứng lên nó, mà thân hình lửng lơ phía trên nó!

“Mẹ nó, cái này là bay, như vậy cũng được ư? Lão tử hôm nay cũng đã kiến thức được!” So với mấy trung niên đang bình tĩnh, Diệp Phong đang thầm nghi hoặc nghĩ, không thể giải thích được như thế nào có người có thể lơ lửng mà không rớt xuống!

“Kiệt kiệt kiệt kiệt.. “ Cổ quái tiếng cười lần nữa vang lên. Càng cổ quái hơn, một oán linh màu xanh lục có hình dạng giống như một thuyền trưởng hải tặc, từ chính diện của thạch thất xuất hiện trước mắt bọn người Diệp Phong

“Mẹ kiếp, oán linh cũng có thể làm hải tặc và cả cái cây móc câu sắt ư??” Diệp Phong nhìn oán linh cổ quái màu xanh lục và cái cây móc câu hình tam giác bằng sắc, thì có loại cảm giác khóc cười không nổi!

“Những người các ngươi, so với bọn ngu dốt bị bắt có điểm mạnh hơn, không có bị rớt xuống dưới!” Cổ quái oán linh cúi người phát ra tiếng cười quái dị, rồi nhìn thẳng về phía gã trung niên tóc xanh lục dễ nhìn đang lơ lửng trên phiến đá, và hỏi: “Ta nói có đúng không, phong chi dị năng giả ( người có dị năng có tính chất của gió)!”

“Ha ha, lời nói của oán linh ta lần đầu tiên nghe thấy. Nếu ngươi cho rằng chính minh là đúng, ta cũng không có ý kiến nào!” Trung niên tóc xanh lục nhì oán linh cổ quái, nhàn nhạt mỉm cười.

“Không hổ là cường giả của Tác La Tư đại lục. Khẩu khí cũng không không tệ!” Cổ quái oán linh nhìn trung niên tóc xanh lục mà cười lạnh: “Đáng tiếc, dù cho ngươi có mạnh thêm gấp trăm lần, cũng đừng nghĩ tới thủy tinh thánh thụ của Cát Lôi Mỗ ta!”

“Cát Lôi Mỗ? Người là chí tôn hải tặc của ba trăm năm trước, Cát Lôi Mỗ - Khang Tư La Địch?” Ngoại trừ Diệp Phong không có quen thuộc Tác La Tư đại lục, lục phát trung niên và bọn người cùng hắc phát thanh niên nghe cổ quái oán linh nói xong, tất cả đều lộ ra thần sắc rúng động!

‘Chí tôn hải tặc là cái quái gì? Thủy tinh thánh thụ tự nhiên sao lại trong ta một tên oán linh? Như hắn nói, những người phía dưới đền bị nhốt không có chết? Hắc hắc, con mẹ nó, càng ngày càng có ý tứ…..’ Diệp Phong nghe tiếng cười của cổ quái oán linh, vừa nghi hoặc khó hiểu, trong lòng cũng vừa an tâm về tình hình của Oánh, rồi nở một nụ cười thú vị.

“Kiệt kiệt kiệt, đúng vậy, lão tử chính là Cát Lôi Mỗ - Khang Tư La Địch. Không nghĩ là đã cách ba trăm năm rồi, lại còn có rất nhiều người nhớ được ta. Thấy các ngươi làm ta cao hứng như vậy, bây giờ lập tức rời khỏi động này. Ta sẽ tha chết cho các ngươi!” Cổ quái oán linh mang theo một tia vui mừng, cuối đầu nhìn bọn người Diệp Phong và cười to.

“Nói đùa, cho dù ngươi là Cát Lôi Mỗ thì thế nào? Ngươi bất quá bây giờ cũng chỉ là một oán linh mà thôi. Nếu đã biết thủ tinh thánh thụ trong tay ngươi, hôm nay chúng ta nhất định phải đoạt được!” Trung niên tóc xanh dương trước đó đụng phải cục đá là cơ quan, ngẩng đầu nhìn cổ quái oán linh mà hừ lạnh. Những người còn lại cũng không sẵn sàng rời di bỏ lại thủy tinh thánh thụ!

## 183. Chương 183: Thạch Chi Dị Năng, Bí Mật Thông Đạo

Cát Lôi Mỗ - Khang Tư La Địch, ba trăm năm trước tại Bắc hại là hải tặc nổi danh nhất, lãnh đạo một lôi đình hải tặc đoàn với thực lực cường đại đủ để chống lại hầu hết các quốc gia. Phối hợp với một thân tuyệt kỹ không ai địch lại, có thể nói là không có đối thủ tại Bắc hải. Được người ta tôn xung là chí tôn hải tặc

Song một vị siêu cấp cường giả nhân như vậy, khi lúc còn sung sức, hắn thống lĩnh lôi đình hải tặc đoàn, đột nhiên biến mất ở Bắc hải, trở thành một đề tài oanh động nhất thời vào lúc đó, vẫn chưa có lời giải đáp cho đến bây giờ!

Cát Lôi Mỗ và lôi đình hải tặc thất tung, rồi biến thành oán linh tại nơi này, nói đơn giản cũng là bởi do thủy tinh thánh thụ!

Năm đó, lôi đình hải tặc đoàn của Cát Lôi tại một hoang đảo phía đông Bắc hải, bắt gặp được quang mang phát ra do thủy tinh thánh thụ kết quả một lần sau một trăm năm, liền kinh hãi muốn đoạt lấy thánh thụ. Đáng tiếc vì lòng tham của hắn mà đã hại thảm chính hắn lẫn thủ hạ.

Bởi vì tại nơi có thánh thụ, không chỉ có vật thủy tinh thánh thụ chí bảo mà thôi, còn có Oán Linh ma thạch mà vong linh vu sư mơ tưởng. Để đoạt được thủy tinh thánh thụ, thủ hạ của hắn cũng đã tiêu diệt thủ hộ oán tinh ma thạch, và lấy đi hai vật chí bảo thánh thụ lẫn ma thạch!

Nhưng lúc hắn dẫn thủ hạ phản hồi Hoa Luân đảo trở về nơi đóng bí mật, đang lúc ăn mừng thắng lợi, oán linh ma thạch đột nhiêu tản ra một khí tức tà ác cường đại, bao trùm cả Hoa Luân đảo. Hắn và tất cả thành viên của lôi đình hải tặc đoàn toàn bộ bị khí tức tà ác hủ thực. Tuy vẫn còn sống và có ý thức, nhưng không lại trở thành oán linh không thể thấy ánh sáng, chỉ có thể cả đời sống trên đảo Hoa Luân.

Điều may mắn duy nhất mà Cát Lôi Mỗ và đám hải tặc có được, chính là oán linh ma thạch có thể cho bọn chúng thân thể oán linh, cung cấp huyễn cảnh khoái nhạc bất tận. Những sự tình mà bọn chúng lúc còn sống chưa từng hưởng thụ, đều có thể trong huyễn cảnh ảo tưởng dâm ý, giống như thật!

Không còn huyết nhục, thất sắc linh châu đối với Cát Lôi Mỗ mà nói trở thành phế vật. Nhưng hắn không cam lòng đem hủy cái vật chí bảo đã làm hắn biến thành oán linh, muốn vĩnh viễn sở hữu nó. Nói thẳng ra, tuy không thể dùng, hắn vẫn có thể lấy làm vật trang trí!

Đảo Hoa Luân là nơi đóng trú bí mật của Cát Lôi Mỗ, cất giữ một lượng lớn tài bào mà lúc hắn còn làm hải tặc. Bởi vậy khi còn sốn hắn đã tạo ra rất nhiều rất nhiều cơ quan cho nơi trú bí mật này.

Sự sống của oán linh không có giới hạn, chỉ cần không bị

Quang Minh năng lượng công kích, bọn họ có thể vĩnh viễn sinh tồn. Ngoài trự năng lượng của Quang Minh, bọn họ không e ngại công kích cùng lực lượng khác. Thân thể oán linh bị đán nát, không cần thời gian dài liền có thể tự động khôi phụ. Cơ thể sanh linh bị bọn họ xâm nhập, đều sẽ trở thành oán linh!

“Tiểu quỷ vô tri, nếu các ngươi cứ tham lam như thế, ta đây thành toàn cho các ngươi!” Đã qua khỏi giới hạn, Cát Lôi Môi thế mọi ngươi phía dưới không lĩnh tình, giận dữ phát ra tiếng cười hung ác tà dị. Oán linh xung quanh cũng cười kiệt kiệt theo, bao vây bọn họ mà vồ lấy!

“Hừ, chỉ một thân thể là linh hồn cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Xem ta dùng tảng đá của các ngươi đánh cho hồn phi phách tán!”

Một trung niên với mái tóc màu xanh dương, tướng mạo thô trạc, cùng bộ quần áo màu xám nhìn oán linh xung quanh đang nhằm vào mọi người, khinh thường cười lạnh, hai tay múa liên tục, miệng quát một tiếng, chỉ thấy mấy viên gạch ở vách tường của thạch thất và viên đá ở dưới mặt đất cũng như ở mặt đất đột nhiên bị nát vụn thành bụi cát, rồi như bị cái gì đó điều khiển, kết thành mấy cơn lốc lớn ở xung quang mọi người. Sau đó chúng đánh nát đám oán linh đang phóng về phía mọi người!

“Tốt, tốt, thạch chi dị năng quả nhiên là cường hãn. Đáng tiếc đối mặt với oán linh bất tử của chúng ta, dù dị năng của ngươi có lợi hại, cũng không có biện pháp gây thương tổn cho chúng ta, chỉ có phí sức mà thôi!” Cát Lôi Mỗ thấy tình hình phía dưới, hai mắt quỷ dị nhìn trung niên tóc xanh dương, kiệt kiệt cười quái dị, rồi gọi ra ngày càng nhiều oán linh, cơ hồ khiến cả thạch thất không còn một chỗ trống nhỏ. Oán linh bị đánh nát cũng nhanh chóng khôi phục lại hình dạng cũ!

‘Thạch chi dị năng? Mẹ kiếp, tên tiểu tử tóc xanh dương này cũng không đơn giản à. Quan sát những tên còn lại ở đây, đều không phải là người bình thường. Một lần đối mặt với một số lượng oán linh lớn như thế, hắc hắc, thật vui chết mất…...’ Diệp Phong nhìn một lượng lớn oán linh lại xuất hiện, trong lòng thầm cười.

“Kì Nhĩ Tư lĩnh chủ, với cái loại bất tử, đánh hoài không chết này, theo ta thấy, nên để cho hai người chúng ta đối phó với bọn chúng, những người còn lại thì đi tìm thánh thụ!” Trung niên tóc xanh lục bận một bộ trang phục màu trắng cũng chính là vị phong chi dị năng, nhìn trung niên tóc xanh dương cùng với mấy người bên cạnh cười nhè nhẹ.

“Ha ha ha, tốt, đề nghị này tốt đó. Có thể cùng Trác Ni tiên sinh liên thủ đối phó với đám rác rưởi, thật là vinh hạnh cho Kì Nhĩ Tư ta!” Trung niên tóc xanh dương được gọi là Kì Nhĩ Tư, cao hứng ha ha cười, hai tay múa liên tục, điều khiển những cơn lốc cát hướng oán linh mà đánh!

Lục phát trung niên Trác Ni mắt thấy Kì Nhĩ Tư triển khai công kích, ung dung đưa hai tay lên, từ tốn điều khiển từng đạo kình phong, hình thành kiếm nhọn, búa lớn, đạo to, quyền rồng, gió lốc….. đánh cho đám oán linh xung quanh nát bấy, không ngừng hét to!

“Đã có Trác Ni tiên sinh và Kì Nhĩ Tư lĩnh chủ đối phó với đám rác rưởi này, mọi người còn chờ gì nữa, mau đi tìm thánh thụ!” Trừ Kì Nhĩ Tư, Trác Ni và Diệp Phong, trong thạch thất còn lại mười hai người, trước sau cùng hét lớn, và triển khai hành động, không còn tìm kiếm ở trong thạch thất, mà cuồng loạn đánh vào vách tường của thạch thất.

Trong mười hai người, có bốn người là bạch sa( cá mập trắng), ngô công (con rết), kim điêu (ó vàng), thiết tiến ( mũi tên cứng) dị năng giả, bảy người giống như hắc phát tiểu thanh niên là cách đấu gia, còn lại một người cuối cùng là một Liệt Diễm kiếm sĩ. Tất cả có thực lực không tồi. Nều dùng thứ hạng ở Nam Bắc đại lục mà nói, bề ngoài quan sát mười hai người này, Diệp Phong đoán rằng nhiều nhất là có bát giai thực lực!

Có công kích của thạch chi dị năng giả và phong chi dị năng giả, trong thạch thất oán linh tuy nhiều, nhưng nhất thời cũng không có cách đến gần phía trước mọi người. Cát Lôi Mỗ thấy tình hình như vậy, trong lòng thầm cười, “Muốn tìm thủy tinh thánh thụ, đừng có mơ. Muốn đọ sức với oán linh bất tử chúng ta, lão tử hôm nay sẽ cùng các ngươi cho đến khi kiệt sức!”

‘Hắc hắc, đánh chúng đi. Lưỡng bại câu thương thế mới tốt chứ. Thừa dịp này, cũng nên đi xem tinh hình của tiểu nha đầu một cái!’

Diệp Phong nhìn mọi người đang dây dưa cùng oán linh, trong lòng cười xấu xa, thừa lúc mọi người và oán linh không để ý hắn, trong nháy mắt, từ vách tường phía đông nhảy xuống hố đen. Hắn mượn lực của Quang Minh thánh kiếm sắc bén vô cùng, chậm rãi rớt xuống.

Cái động đen này là nơi thông ra với đại dương, đều đã được người ta tu sửa lại, rộng khoảng một trăm thước. Oánh và số đông người rơi vào hắc động, cũng gặp phải dòng nước, nên không bị tan xương nát thịt.

Nhưng mà tình hình hiện giờ của bọn họ không lạc quan lắm, trong lúc bơi trong dòng nước, thì bị một lượng lớn oán linh tập kích. Mặc dù sau khi đã qua rất nhiều cơ quan mai phục, người bây giờ có thực lực đều không tồi, nhưng với tình hình như hiện tại, lại cùng một lượng lớn oán linh đánh nhau, căn bản là không thể có phần thắng được. Nếu không có biện pháp khác, bọn họ bị đám oán linh giết, chuyển thành cái đám nửa chết nửa sống như thế này, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!

“Sách sách, trông như chắc là nơi cất giấu thuyền hải tặc rồi!”

Diệp Phong từ phía cái vách phía đông của hắc động, nương theo ánh sáng yếu ớt trong động, dưới chân thi triển Tiêu diêu kiền khôn bộ, tránh né đám oán linh đuổi theo, nhìn quanh tình hình trong lòng mà thì thào. Hắn đã tìm được nơi của Oánh và một số người, liền nhanh chóng phóng tới.

“Lôi Ân, ngươi như thế nào bây giờ mới đến, người ta bị dọa muốn chết rồi…...” Oánh đang khẩn trương dùng lục thảo ứng phó với đám oán linh, bảo vệ chính mình, mắt thấy Diệp Phong đã đến, lập tức giống như phát hiện cỏ cứu mang, khẩn trương cầm lấy tay phải của hắn rồi trách móc.

“A a, cái này không thể trách ta được. Muốn trách thì chỉ có thể trách chính nàng. Ai bảo tự tiện đi tìm cơ quan chi!” Diệp Phong mỉm cười xấu xa nhìn mỹ lệ đạo tặc. Mắt thấy năm oán linh xung quanh đánh tới, cánh tay phải huy kiếm phóng ra năm đạo bạch mang kiếm khí, trong nháy mắt chém đứt chúng, hoàn toàn giết chết!

“Đáng ghét, ngươi đúng là một xú lưu manh phong tình và khó hiểu!” Oánh thấy Diệp Phong dễ dàng giết chết oán linh, phương tâm vững them, cái miệng nhỏ tiếp tục trách móc, tay thì đánh không ngừng lên ngực hắn.

Diệp Phong thấy thế vội cười cười: “Được rồi, được rồi, bây giờ không phải là lúc làm rộn. Chạy, ta cùng nàng lên phía trên xem, không chừng là thánh thụ thủy tinh trong tay của oán linh!”

“Thánh thụ thật sự ở trong tay của đám oán linh này? Quá tốt, ta đã đoán trúng!” Oánh nghe vậy ngạc nhiên, nói nhỏ với Diệp Phong: “Nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư tại đây phát hiện có một thông đạo bí mật, phỏng chừng có thể tìm được thánh thụ. Chúng ta mau đi xem thử!”

“Bí mật thông đạo?” Diệp Phong cảm giác có không tưởng, nhìn oán, rồi cười nhẹ nhàng nói: “Tiểu nha đầu tham lam, nàng không sợ trong thông đạo bí mật có rất nhiều oán linh sao?”

“Hì hì, không sợ, ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ giải quyết được oán linh này. Đi thôi, đi thôi, Lôi Ân, chúng ta đi vào thông đạo bí mật đi!” Oánh lôi lôi kéo kéo cánh tay phải của Diệp Phong, nũng nịu, cố ý cạ xát bộ ngực tại cánh tay phải của hắn.

“Hắc hắc, nàng định khêu gợi à!” Diệp Phong đang cảm thụ bộ ngực mềm mại đầy đặn bên cánh tay phải, miệng cười xấu xa.

“Đáng ghét, mau nhanh đi!” Oánh ngượng ngùng, hờn dỗi, đánh một quyền lên ngực hắn, kéo hắn lặng lẽ đi đến phía cuối, ở tảng đá lớn nhất. Diệp Phong nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yên của Oánh, trong làm vui thầm, đồng thời đi theo nàng, tay phải múa kiếm giải quyết đám oán linh muốn tiến lại gần.

Giọng hai người nói không lớn, không thêm cái động u ám, lại có một lượng lớn âm thanh mãnh liệt truyền ra từ đám oán linh. Bởi vậy căn bản không ai có thể nghe được bọn họ, cũng không ai chú ý đến tung tích của bọn họ. Tất cả mọi người chỉ chuyên tâm đối phó với oán linh quanh mình!

Thạch thất ở phía trên, thạch chi dị năng giả Kì Nhĩ Tư, phong chi dị năng giả Trác Ni, cùng bọn người hắc phát tiểu thanh niên đang kịch chiến cùng đám oán linh Cát Lôi Mỗ. Oánh cùng Diệp Phong đến phía trước tảng đá lớn, rồi chỉ vào cái khe hở hiện ra ở bên phải, ý phải Diệp Phong từ từ dời tảng đá về phía bên phải. Thì lộ ra một cái tiểu thông đạo đen kịt

## 184. Chương 184: Đắc Thánh Thụ, Tru Oán Linh, Thu Quát Thiểm Nhân

“Tìm được rồi, tìm được rồi. Lôi Ân ngươi xem, ở trung tâm số châu báo chính là thủy tinh thánh thụ. Nó quả nhiên giống như lời đồn đãi, bảy linh châu có bảy màu sắc khác nhau!!”

Thông đạo bí mật dần rộng lớn hơn. Diệp Phong chỉ một đường kiếm đã tiêu diệt hơn một trăm oán linh. Hai người đi đến cuối mật đao, một gian thạch thất xuất hiện. Đập vào mắt là vô số vàng bạc châu báo, chất đầy như núi. Tại trung tâm của số châu báo, là thủy tinh thánh thụ trong suốt chỉ cao có hai mươi li, cùng phía trên chính là thất sắc linh châu, có điểm rất bắt mắt. Oánh thấy được lập tức mừng rỡ hô to!

“Tiếc, nơi này hình như vô được quá dễ, một chút kích thích cũng không có. Bất quá cái gã oán linh khoa trương kia, không hổ là chí tôn hải tặc chó má gì, gia tài cũng thật phong phú!” Diệp Phonh nhìn thủy tinh thánh thụ cùng với số châu báo chất thành núi trên mặt đất, điểm cây Phiêu phiêu dục tiên, thả ra một ngụm khói, rồi nghiêng đầu cảm khái!

“Bệnh thần kinh, dễ dàng đi tới không tốt ư?!” Oánh nghe Diệp Phong than thở xong, liền trách khứ, lập tức ngẫm lại có điểm không đúng, nghi hoặc hỏi: “Ngươi vừa mới nói chí tôn hải tặc cái gì??”

“Ở trên có một gã oán linh khoa trương, nói hắn là chí tôn hải tặc Cát Lôi Mỗ - Khang Tư La Đặc, rất nổi danh. Mấy tên gia hỏa trên đó nghe xong đều giật mình!” Diệp Phong mỉm cười trả lời, từ từ đi tới thủy tinh thánh thụ.

“Trời đất, chí tôn hải tặc Cát Lôi Mỗ - Khang Tư La Địch? Vậy theo như ngươi nói, đây là chỗ của hắn? Khó trách lại có nhiều tài bảo như vậy. Hì hì, nếu bị bổn tiểu thư thấy được, vậy không dễ dàng buông tha đâu!” Oánh nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn số châu báo nhiều như núi, lộ ra vẻ cười tham lam!

“A a, tiểu nha đầu, đừng có ngu ngốc. Nhiều số châu báo vậy, nàng có khả năng mang đi sao? Không ngoài có không ít mấy con quỷ tham lam và giữ nhà đó!” Diệp Phong nghe Oánh nói xong, buồn cười lắc đầu cảm khái, đừng gần phía trước thủy tinh thánh thụ, dùng Quang Minh thánh kiếm đào đất, muốn mang cả rể của thánh thụ đi luôn.

Oánh biết Diệp Phong nói mấy con quỷ tham lam và giữ nhà là những cường giả ở bên ngoài muốn đoạt bảo, cùng với oán linh trú trong động. Bất quá, nàng rất bất mãn vì bị Diệp Phong khinh khi nàng, “Hừ, tử sắc lang, ngươi lại quá xem thường người. Bổn tiểu thư nói muốn mang đi, thì nhất định có khả năng mang đi!”

Nữ đạo tặc mỹ lệ bất mãn, miệng trách khức, tay phải cho vào trong vạt áo, lấy ra một cái trong như túi vải màu đen không lớn lắm, miệng khẽ niệm “Lớn, lớn, lớn”. Túi vải màu đen dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, rất nhanh biến thành to lớn thần kỳ. Cuối cùng thành một cái bao bố có thể nhét cả một nam nhân to lớn vào trong đó!

“Đây là cái vật gì. Trước kia không thấy nàng dùng nó?” Diệp Phong vừa đào xong cây thủy tinh thánh thụ, nghi hoặc hỏi Oánh, bị cái bao bố màu đen hấp dẫn.

“Hừ, chưa thấy qua à. Còn dám xem thường bổn tiểu thư ư. Hôm nay cho ngươi kiến thức thêm!” Oánh mở cái miệng hừ nhẹ ra vẻ đắc ý, hai mắt ngưng thị nhìn một lượng lớn châu báu phía trước, rồi mở cái miệng bao bố lớn ra, khẽ kêu một tiếng thu. Bao bố màu đen lập tức phát ra hấp lực mạnh mẽ, điên cuồng thu hết những châu báo trước mặt Oánh!

‘Trời đất, cái này có thể so sánh với Quang Minh thánh giới a!’ Diệp Phong mắt thấy cái bao bố màu đen đang không ngừng hút vào, có điểm khó hiểu, trong đầu giật mình suy nghĩ, rồi hỏi Oánh: “Cái vật này rốt cuộc là gì vậy? Không gian trang bị?”

“Dừng, không chút kiến thức, không gian trang bị đó là vật ở phương tây, còn cái này là Như Ý kiền khôn đại, có xuất xứ từ phương đông đại lục. Công năng của nó cũng giống như không gian trang bị, nhưng tiện lợi hơn, nghe nói là do tiên nhân luyện chế thành!” Oánh để Như Ý kiền khôn đại tự hút lấy số châu báo, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Diệp Phong, trông rất đáng yêu!

‘Như Ý kiền không đại, hắc hắc, vật này không tồi, lão tử thích…..’ Diệp Phong nghe vậy, quan sát cái Như Ý kiền khôn đại đang hút số châu báo, hai mắt đảo qua đảo lại, lộ ra ý tham lam, đang muốn mở miệng nói về cái kiền khôn đại này, khóe mắt lại đột nhiên phát hiện phía bên trái có một vật gì màu xanh lục, như quái thạch, tản ra một ánh sáng màu xanh lục quỷ dị âm trầm!

“Kỳ quái, viên đá này là gì đây?!” Lúc chỉ để ý số châu báo, Diệp Phong và Oánh không nhìn thấy nó. Bây giờ số châu báo bị kiền khôn đại hút vào, nó cũng hiện ra. Diệp Phong thấy được, Oánh cũng tự nhiên thấy được, không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò.

“Hai tên tiểu quỷ đáng chết, lập tức đem ta tài bảo của ta trở về chỗ cũ!” Lúc hai người đang tò mò, một âm thanh âm trầm vang lên. Nhận được báo tin của thủ hạ, Cát Lôi Mỗ đã buông tha bọn người Kì Nhĩ Tư, vừa tức giận vừa vội vàng đái lĩnh một lượng lớn oán linh ngăn cản, cúi người trừng mắt nhìn Diệp Phong và Oánh rồi gầm lên!

“Lôi….. Lôi Ân, thật nhiều oán linh quá, làm sao bây giờ…...” Oán linh tới đây rất nhiều, cơ hồ đã lấp kín cả thạch thất. Oánh thấy tình hình như vậy, lập tức thu nhỏ Như Ý đại kiền khôn đại trong tay, khẩn trương lôi kéo tay phải của Diệp Phong mà hỏi.

“Tiểu nha đầu, bây giờ không còn kiêu ngạo nữa à? Làm sao bây giờ, nếu chỉ một mình ta, có thể có hy vọng chạy thoát. Còn như mang thêm nàng theo, chắc là hai ta sẽ bị bọn họ xâm nhập biến thành oán linh thôi!” Diệp Phong nhìn hình dạng khẩn trương của Oánh, trong lòng cười thầm, nhưng lại thở dài như không có cách nào.

“Ô.. Lôi Ân, ngươi ngàn vạn lần đừng có bỏ ta lại a. Ta cũng sẽ không chống đối ngươi nữa đây. Ngươi thích Như Ý kiền khôn đại, ta tặng cho ngươi. Cầu xin ngươi vạn lần đừng có bỏ ta lại…..” Oánh nghe Diệp Phong nói xong, nhìn đám oán linh âm trầm quỷ dị quanh mình, sợ Diệp Phong bỏ nàng lại một mình mà chạy đi, hai mắt rưng rưng cầu khẩn lo lắng.

“Ha ha, đừng sợ, ta như thế nào có thể bỏ lại tiểu mỹ nhân như nàng. Chỉ là đùa giỡn với nàng thôi!” Diệp Phong nhìn thấy bộ dáng lo lắng động lòng người, nhịn không được liền mỉm cười thuận tay lấy luôn cái Như Ý kiền khôn đại trong tay của Oánh, rồi để thánh thụ vào trong đó, hắc hắc cười và nói tiếp: “ Bất quá nếu nàng đã nguyện ý tặng nó cho ta. Ta đây đồng ý tiếp nhận vậy, không thể lãnh phí hảo ý của nàng đâu!”

“Đáng ghét, ngươi doạ người ta. Bại hoại, lưu manh, lại còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi người ta…..” Oánh thấy Diệp Phong không có nàng lại, mặc kệ ý tứ, phương tâm ổn định hơn, đối với việc Diệp Phong nhân cơ hội quơ lấy Như Ý kiền khôn đại của nàng rất bất mãn, miệng không ngừng trách móc, tay không ngừng đánh lên ngực hắn, nhưng cũng không có ý muốn lấy lại, bởi vì cũng có dành phần cho nàng!

“Đáng giận, đáng giận, hai tên tiểu quỷ các ngươi, tự nhiên không để ý sự tồn tại của Cát Lôi Mỗ ta. Ta muốn đem các ngươi phải trở thành oán linh, là nô đãi cho tất cả bộ hạ của ta!” Cát Lôi Mỗ mắt thấy Diệp Phong và Oánh cười cười nói nói, không để hắn và thủ hạ của hắn trong mắt, rất là tức giận, liền âm trầm hét lên!

Oánh nghe oán linh trước mắt đang nói, chính là chí tôn hải tặc đỉnh đỉnh đại danh của ba trăm năm trước, Cát Lôi Mỗ, nhất thời bị dọa đến khiếp sợ, khẩn trương ôm chặt cánh tay trái của Diệp Phong, trong lòng rất sợ hãi sẽ bị oán linh nhập thể hóa thành cái loại bất tử như thế này.

“Đừng lo, đối với với đám rác rưởi bất tử này, còn dễ dàng hơn là đối phó với đám binh lính phế vật ở Tạp Lợi Phất thành!” Diệp Phong hoàn toàn không chú ý đến Cát Lôi Mỗ đang hét lớn, ôn nhu an ủi mỹ lệ thiếu nữ đang khẩn trương.

“Hỗn đản…... đáng giận…..” Cát Lôi Mỗ bị Diệp Phong làm cho nổi giận đến cực độ, rồi hạ lệnh cho oán linh quang mình: “Giết tên rác rưởi cuồng vọng này cho ta!” Đám oán linh vừa nghe thủ lĩnh ra lệnh, liền phát ra trận cười quái dị âm trầm, rồi phóng về phía Diệp Phong và Oánh đang bị bọn chúng bao vây!

“Hừ, lão tử hôm nay sẽ quét sách lũ các ngươi…... Huyền thiên cương khí!”

Diệp Phong nhìn đám oán linh đánh tới, cánh tay trái thoát khỏi sự ôm chặt của Oánh, rồi ôm lấy này, miệng khinh thường quát nhẹ, thi triển công pháp hộ thể “huyền thiên cương khí” cùng chánh khí mênh mông mãnh liệt. Tại bên ngoài hắn và Oánh, một vòng khí lưu được hình thành, khiến tất cả oán linh không dám tiến lên!

“Bọn chúng không dám tới. Quá tốt, quá tốt, chúng ta mau chạy thôi!” Oánh đang dựa trên ngực của Diệp Phong, thấy hắn phóng ra một luồng khí giống như ma pháp kết giới, khiến oán linh không dám tiến gần, lập tức vừa kinh hãi tại lòng ngực hắn mà thúc giạc. Thánh thụ đã tới tay, châu báo cũng thu được không ít, vậy thì cũng không cần tốn thời gian với đám bất tử oán linh này!

“Hừ, muốn chạy ư? Đừng có mơ! Chỉ là một tên luyện kiếm sĩ Quang Minh hệ mà thôi, bây giờ chúng ta không dám đánh ngươi, nhưng chờ đấu khí của ngươi duy trì không nỗi, hai người các ngươi chắc chắn chết chung. Ha ha ha, đám oán linh bất tử chúng ta có sức lực vô hạn. Hôm nay lão tử phải theo, theo hai tên rác rưởi các ngươi cho đến chết!” Cát Lôi Mỗ với hận ý vô hạn, âm trầm cười to.

“Ngươi nghĩ ta sẽ tốn thời gian cùng các ngươi chơi đùa ư? Vô tri bạch si, chết đi!”

Diệp Phong khinh thường cười lạnh, đem kiền khôn đại để vào trong người, tay phải nâng thánh kiếm, vận hành chánh khí, sử dụng “chí tôn cửu thức” đệ tức thức “kiếm phách thiên đại phá kiền khôn”. Chánh thì cường mãnh vô biên, xoay tròn than thánh kiếm, rồi ngưng tụ thành vô số bạch mang kiếm khí, theo hướng múa của tay phải, mà không ngừng bắn ra, giống như trận mưa kiếm dưới bầu trời, thanh thế thật khinh người. Oán linh xung quanh không kịp tránh né, bị chém chét cho hồn phi phách tán!

‘Trời ơi, đây là chiêu thức gì? Lôi Ân lại lợi hại như vậy ư? Xem ra cả gia gia chưa chắc là đối thủ của hắn…..’ Oánh nhìn đám oán linh kêu la thảm thiết cùng với kiếm khí tung hùng vô kị, giật mình trợn mắt há mồn, hai mắt lộ vẻ ngạc nhiên và hâm mộ, trong lòng càng muốn học được tuyệt kỹ của Diệp Phong!

‘Đáng giận, tên rác rưởi này thật sự mạnh!’ Cát Lôi Mỗ nhìn Diệp Phong phóng ra kiếm khí hung mãnh, liên tục giật mình, trong lòng thầm mắng, không có nhanh chóng vào trong. Oán linh ma thạch vẫn ở chỗ cũ, hắn muốn nhanh chóng lấy được oán linh ma thạch!

Dưới cuồng sát của bạch mang kiếm khí, oán linh trong thách thất không bị giết chết, cũng thông qua vách tường chạy ra phía ngoài, chỉ còn mười mấy oán linh lưu lại. Diệp Phong vẫn chú ý đến oán linh Cát Lôi Mỗ, thấy hắn muốn lấy cái viên quái thạch màu xanh lục, lập tức đoán ràng viên đá đó rất có giá trị, rồi cười lạnh xấu xa: “Muốn lấy viên đá, đừng có mơ, lão tử hôm nay sẽ đập nát nó dùm ngươi!” Nói xong, tên gia hỏa này vận kình khí lên đinh đầu thánh kiếm ở cánh tay phải, dẫn theo bạch mang kiếm khí, giống như thủy triều đánh tới Cát Lôi Mỗ

Cát Lôi Mỗ dươi hình dạng oán linh, đối với oán linh ma thạch rất ỷ lại và quí trọng, trên hết tất cả. Bây giờ hắn nghe Diệp Phong muốn hủy ma thạch, tâm trạng kinh hãi, bất chấp kiếm khí đánh lại, vẫn cúi người vươn tay lấy ma thạch, rồi chạy trốn!

Song, khoảng cách giữa hắn và kiếm khí quá gần. Hắn nếu không có ma thạch, thì còn có thời gian chạy trốn, nhưng vì lấy ma thạch, mà hắn đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này!

“Oa, Lôi Ân, ngươi đã giết chết hoàn toàn chí tôn hải tặc Cát Lôi Mỗ - Khang Tư La Địch. Cái việc này mà truyền ra ngoài, ngươi nhất định làm chấn động cả Tác La Tư đại lục. Ngươi thật quá lợi hại đi!” Theo sau tiếng nổ phát ra, kiếm khí trực tiếp đánh trúng Cát Lôi Mỗ, khiến hắn chết hoàn toàn, đập vô vách tường nổ nát bấy. Oánh thấy sự việc này, cao hứng ôm Diệp Phong chúc mừng, cái miệng nhỏ hôn lên mặt hắn một cái.

“Ha ha ha, bổn thiên tài đương nhiên phải lợi hại. Mau, thu thập chiến lợi phẩm, chúng ta rời khỏi nơi này để ăn mừng nào!” Diệp Phong hôn xong mỹ nhân, nhìn thấy mấy oán linh kinh hoảng chạy trốn, cùng với châu báo trong trong thạch thất và quái thạch màu xanh lục không bị nổ bởi kiếm khí, liền cao hứng cười to ha ha

Lần này không chỉ có được thất sắc linh châu tăng cường thực lực cho hắn, lại còn lấy thêm rất nhiều tài bảo và một tảng đá cổ quái. Đúng là thu hoạch lới. Lưu manh công tước bây giờ muốn làm người hưởng công, để mấy tên ngu ngốc bên ngoài này tiếp tục tìm kiếm trong động, hắc hắc!

## 185. Chương 185: Bạch Si Hoàng Đế Dữ Tham Lam Lưu Manh

“Ông trời ơi, ta như thế nào lại xúi quẩy như vậy? Sao lại thích giễu cợt ta như thế này. Lần trước còn có điểm may mắn. Lần này phải nên gọi là gì đây? Mẹ kiếp, đều do cái tinh thạch đáng chết kia. Ta, mẹ nó, đừng có trách ta khi gặp được ngươi!”

Ánh nắng hoàng hôn đang chiếu trên mặt biển mênh mông. Diệp Phong chỉ có thể dùng kiểu bơi chó, nét mặt buồn bực khi đang bơi trên biển, nhìn cái viên tinh thạch trong tay, miệng mắng chửi không ngừng!

Hôm nay là ngày thứ ba tên gia hỏa và Oánh rời khỏi Khố Ni Nhĩ quần đảo. Cách đây khoảng năm thì thần, hắn cùng Oánh ở núi Lạp Địch thuộc vùng duyên hải tây bộ của Tác La Tư đại lục, hứng trí đem hết một lượng lớn châu báo đổ lên mặt đất, sau đó trổ tài nấu nướng, tổ chức ăn mừng thu hoạch lớn này. Kết quả là, ngoài ý muốn từ trong số châu báo này có một viên tinh thạch phát sáng, nhìn trông giống truyện tống thủy tinh!

Việc bất hạnh đã xảy ra, Oánh bởi vì tò mò, không chờ Diệp Phong ngăn cản, đã khai quan tinh thạch trong tay nàng, là phát động năng lực truyền tống của tinh thạch, đem hắn dịch chuyển đến giữa đại dương mênh mông này!

Viên tinh thạch có xuất xứ từ phương tây luyện kim thuật sĩ, bình thường có một đôi, để thiết lập truyện tống điểm. Nếu chỉ sử dụng một cái, hiệu quả cũng giống như truyện tống quyển trục….. Ha ha, giờ phút này, Diệp đại sắc lang lại gặp hậu quả, không biết dịch chuyển đi đâu. Bất quá lần này hắn không có may mắn như lần trước, vừa nhìn chỉ là đại dương mênh mông…..

Trong khi Diệp Phong đang buồn bực lúc này, Oánh tại núi Lạp Địch đã khóc rất nhiều. Bởi vì nàng đã nhìn thấy Diệp Phong gan to luôn lạc quan, lại lộ ra thần sắc khẩn trương, rồi trước mặt nàng biến mất vô tung, rất lâu không có quay lại. Nàng hiểu được rằng nàng không thể thay đổi được sự thật, trong lòng rất lo lắng cho Diệp Phong đã biến mất, thầm mắng mình thật phá hoại. Nàng quyết tâm nhất định phải tìm được Diệp Phong, dù phải cầu xin gia gia vận dụng thế lực của gia tộc của không tiếc…..

Nếu nói về việc không vui của Diệp Phong và Oánh lúc này, cũng không bằng được đám cường giả tham lam thất sắc linh châu ở Khố Ni Nhĩ quần đảo, đã từ trong miệng đám oán linh, biết được Diệp Phong và Oánh đã trộm mang thủy tinh thánh thụ đi, hiện giờ không nhẫn nại được, rời khỏi quần đảo tìm kiếm bọn bọ!

Đám thủ hạ oán linh của Cát Lôi Mỗ không chỉ thống khổ vì mất đi ma thạch và thủ lĩnh, lại còn bị đám cường giả đánh cho tiết giận, bị tiêu diệt hoàn toàn!

“Hoàng….. thiếu gia, phía trước hình như có một nam nhân đang bơi!”

Mặt biển sáng lạn, phía sau năm dặm cách nơi Diệp Phong đang bên kiểu chó, có một chiếc thuyền lớn với nhiều trang sức hào hoa. Đứng trên đó có một tên mập mạp tóc đen, tướng mạo cực kỳ xấu, mặt một bộ trường bào màu xám của Thần Châu đại lục, thông qua viễn vọng kính đã thấy Diệp Phong một mình bơi trên biển. Rồi gã cung kính bẩm báo với một thanh niên tóc đen, tướng mạo bình thường, mặc một trường bào màu vàng của Thần Châu đại lục đứng bên cạnh.

“Ngu ngốc, ngươi cho rằng là có người bơi trong đại dương mênh mông này ư? Truyện lệnh cho thuyền tăng tốc, gọi tên kia lên đây, trẫm….. bổn thiếu gia có hứng thú với hắn!” Thanh niên tóc đen đang nhàm chán, nghe tên mập mạp xấu xí báo lại, rồi nhìn lấy kính viễn vọng, bất đắt dĩ liếc tên mập mạp, rồi hứng thú hạ lệnh.

“Vâng!” Tên mập mạp xấu xí nghe vậy, ngẫm lại quả thật không có khả năng có người lại bơi trên đại dương, liền xấu hổ gãi cái đầu, rồi cung kính ứng thanh lĩnh mệnh, sau đó xoay người rời khỏi boong tàu, tiến lên khoang tàu!

Chiếc thuyền từ từ tiếp cận. Diệp Phong đang buồn bực bơi, nghe được tiếng động, liền quay về phía sau thì đã thấy có thuyền đến, lập tức lộ ra vẻ cao hứng, “Nha nha, tự nhiên lại có thể gặp được một chiếc thuyền lớn, xem ra lão tử còn chưa quá xúi quẩy!”

“Ê, tiểu tử, chụp dây nè!”

Phía trên thuyền từ bên phải của Diệp Phong, tên gia hỏa này định nhảy lên, thì gã mập mạp xấu xí dẫn theo bốn tráng sĩ, thả một sợi dây thừng cho hắn, để hắn nắm lấy.

“Năm tên nam nhân tóc đen? Bọn họ lại mặc trang phục hình như là của người ở Thần Châu đại lục??” Diệp Phong nhìn trang phục tên mập mạp xấu xí và bốn gã tráng sĩ, trong lòng nghi hoặc suy nghĩ, nhưng cũng để cho đối phương có mặt mũi liền nắm lấy dây thừng, tùy ý cho bốn gã tráng sĩ kéo hắn lên!

Nhưng khi hắn vừa lên phía trên boong thuyền, thì bắt gặp được một tên thanh niên tóc đen mà tên mập mạp xấu xí gọi là thiếu gia, liền trợn mắt há mồm kinh ngạc. Bởi vì tên thanh niên tóc đen trước mặt hắn này, so với Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, cũng chính là hắn bây giờ, hai người đều rất giống nhau. Nếu hắn lúc này không phải đang dịch dung, mọi người trên boong tàu khẳng định cũng giật mình như hắn!

“Uy, trên mặt ta có cái gì à? Ánh mắt của ngươi sao lại kỳ quái như thế?” Tên thanh niên tóc đen giống như Lôi Ân, mắt thấy Diệp Phong đang trợn mắt há mồm nhìn hắn, không vui mà nhíu mày.

“A, thật xấu hổ, thật xấu hổ, bởi vì ngươi rất giống một vị bằng hữu của ta, cho nên ta thấy ngạc nhiên. Đa tạ các ngươi đã đến cứu!” Diệp Phong nghe tên thanh niên hỏi xong, thấy hắn lộ ra vẻ bực tức, cũng không để ý là hắn đã cứu mình, liền tò mò hỏi: “Xin hỏi đây là vùng biển nào? Các người có phải là người của Thần Châu đại lục không?”

“Đây là Đông hải, thuyền này xuất phát từ đại lục phương đông.” Thanh niên tóc đen gật đầu trả lời, hắn mắt hứng trí đánh giá Diệp Phong, rồi cũng tò mò hỏi lại: “Ngươi cũng là đến từ phương đông đại lục ư? Nhìn trang phục của ngươi có điểm giống với người ở đại lục phương bắc!”

“À…... Ta có huyết thống của người ở đại lục phương đông, từ thuở nhỏ thì sinh sống ở đại lục phương bắc!” Diệp Phong trả lời, đảo con mắt, âm thầm đánh giá cái thuyền này!

“Ờ, thuở nhỏ sống ở đại lục phương bắc? Tốt, thật tốt, trẫm rất muốn biết sự tình của đại lục phương bắc. Đáng tiếc là luôn không gặp may. Lần này ngươi cùng trẫm hồi cung, kể hết sự tình ở đại lục phương bắc cho trẫm!” Thanh niên tóc đen mừng rỡ cười to, căn bản không muốn Diệp Phong bỏ đi…..

“Ngươi xưng ‘trẫm’ là có ý tứ gì?” Diệp Phong nghe thanh niên tóc đen nói xong, trong lòng rất không vui, nhưng lại rất tò mò về thân phận của thanh niên tóc đen này.

“Trẫm chính là đương kim hoàng đế của Thần Châu đế quốc, Chu Ngọc Long. Mấy ngày trước đã dạo chơi ở quy đảo đại lục, hôm nay đang lúc trở về đế quốc. Ngươi đã có vinh hạnh gặp được trẫm, cũng không cần phải trở về đại lục phương bắc, cùng trẫm hồi cung, nhận chức vụ kể lại sự tình ở đại lục phương bắc cho trẫm!” Thanh niên hoàng đế lộ ra thần sắc uy nghiêm, nhìn Diệp Phong mà chính sắc trả lời.

“Uy, ngươi nếu đã biết thân phận của hoàng thượng rồi, còn không mau quỳ xuống tham kiến!” Tên mập mạp xấu xí cung kính nhìn Chu Ngọc Long, rồi lớn tiếng nhắc nhở Diệp Phong.

‘Mẹ kiếp, một tên hoàng đế ngu ngốc…..’ Diệp Phong nghe vậy, nhìn Chu Ngọc Long lộ ra thần sắc uy nghiêm, trong lòng kinh ngạc cười thầm, hoàn toàn không có ý muốn cùng Chu Ngọc Long hồi cung, cũng không có quỳ xuống. Ân….. cũng có thể nói, tên gia hỏa này căn bản đâu có để Chu Ngọc Long hoàng đế này trong mắt!

“Tiểu tử ngươi định làm gì, đã biết thân phận của hoàng thượng, còn không mau quỳ xuống tham…..” Tên mập mạp xấu xí thấy Diệp Phong nhìn hoàng thượng nhưng không có nhút nhích, lập tức nổi giận quát nhẹ. Tuy nhiên, gã còn chưa nói dứt câu, thì phía bắc của chiếc thuyền lại đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn có cắm một cái cờ hình đầu lâu, đang nhanh chóng bơi tới bên này.

“Không tốt, hoàng thượng, phía bắc có thuyền hải tặc hướng về phía chúng ta!” Một đám hộ vệ nhìn về phía thuyền hải tặc ở phía đông, trì kiếm vây quanh thanh niên hoàng đế Chu Ngọc Long.

“Mau, mau, tăng hết tốc lực rồi khỏi hải vực này, phản hồi quốc cảnh!” Chu Ngọc Long nhìn thuyền hải tặc ở phía bắc tiến đến rất nhanh, mặt lộ vẻ kinh hoảng, rồi lo lắng hạ lệnh cho mọi người. Hắn lần này là trộm ra biển, để đi đến quy bổn đế quốc mà du ngoạn, không có dẫn nhiều hộ vệ, căng phải không thể chóng lại sáu chiếc thuyền lớn của bọn hải tặc.

Chu Ngọc Long đúng là một hôn quân tiêu chuẫn, thích du sơn ngoạn thủy, ngày ngày cơ hồ không để ý đến triền chánh, cộng thêm trời sanh có ngoan tật, không thể làm nam nhân chân chính. Đối với phi tần ở hậu cung cũng chỉ là trên danh phận, rất ít khi để mắt tới. Triều chánh của đế quốc lo không xong, hậu cung thì toàn là oán phụ, người ngoài biết được thì đúng là vị hoàng đế cổ quái nhất của Thần Châu!

Tên mập mạp xấu xí chính là thái giám thân cận của Chu Ngọc Long, tên là Tiểu Thuận Tử, là một tên gian trá xảo huyệt, thích cậy mạnh hiếp yếu, lại có một công phu nịnh bợ, nên mới được Chu Ngọc Long tín nhiệm!

Hiện tại, hải tặc tiến đến, Tiểu Thuận Tử lo lắng dẫn bốn gã tráng sĩ chạy tới khoang tàu, để ra lệnh tăng tốc. Chu Ngọc Long kinh hoảng được chúng hộ vệ bảo vệ, rồi dẫn luôn Diệp Phong cùng hắn rồi khỏi boong tàu!

‘Ha ha ha, thuyền hải tặc đến bắt hoàng đế? Cái này, mẹ nó, thật là có ý tứ. Tên bạch si hoàng đế rất giống với lão tử, nếu hắn có chuyện….. hắc hắc….. hắc hắc..’ Diệp Phong ra vẻ nghe lời đi theo Chu Ngọc Long, hai con mắt giảo hoạt không ngừng đảo qua đảo lại, trong đầu một ý niệm xấu xá lại hiện ra.

Tốc độ của thuyền hải tặc rất nhanh, chiếc thuyền lớn của Chu Ngọc Long căn bản không bằng. Chẳng bao lâu, nó bị thuyền hải tặc đuổi kịp, nhất thời làm hắn rất lo lắng, cuống quít thúc giục hộ vệ mau truyền lệnh tăng tốc thêm. Diệp Phong ở bên cạnh đang bình tĩnh quan sát, trong lòng không ngừng cười thầm!

“Người trên thuyền đối diện nghe đây, lập tức dừng thuyền lại đầu hàng, nếu không ta ném các ngươi làm mồi cho cá!” Sáu chiếc thuyền hải tặc tạo thành trận thế bao vây, đem chiếc thuyền lớn vào trong trung tâm. Một đám lâu la hải tặc khoa trương la lớn.

“Hỗn đản, các ngươi biết là đang định cướp bóc ai không? Là hoàng đế bệ hạ của Thần Châu đế quốc. Các ngươi tiểu mao tặc này quả thực là quá vô lễ!” Trên boong thuyền, một đám hộ vệ trì kiếm chỉ về phía đám hải tặc, tức giận quát lớn.

“Ha ha ha, con mẹ ngươi, đừng tưởng dùng cái danh là hoàng đế lão nhân, cái này lão tử không thích. Các huynh đệ, lên, giết hết con mồi, chiếc thuyền xa xỉ này là của chúng ta!” Một gã trung niên thô kệch với bộ râu ngắn màu đen, trong tay là một cây búa lớn, đứng ở trên boong thuyền của chiếc thuyền ở phía bên phải, khinh thường cười to ha ha ha.

“Giết…..” Chúng lâu la hải tặc vừa nghe xong mệnh lệnh của gã trung niên thô kệch, lập tức hưng phấn la lớn, xuất ra các loại công cụ, hướng về phía chiếc thuyền lớn, rồi triển khai tẩy kiếp đồ sất. Hộ vệ của Chu Ngọc Long mặc dù có bản lĩnh không tồi, nhưng cũng không có biện pháp chống lại một lượng lớn hải tặc quần công, lần lượt đều bị giết thảm thương!

“Làm sao đây, làm sao đây, chẳng lẽ trẫm phải chết trong tay của đám hải tặc ư. Không, không, trẫm không muốn chết…..” Chu Ngọc Long thông qua cửa sổ nhìn đám hải tặc giết chết hộ vệ của hắn, lo lắng đi tới đi lui trong khoang tàu, trong lòng rất hối hận cho chuyến du hành đến quy đảo lần này!

‘Thật là một tên phế vật. Ngươi làm hoàng đế, đơn giản là lãng phí. Hay là đem tặng toàn bổ giang sơn mỹ nhân cho lão tử hưởng thụ đi. Ha ha ha..’ Diệp đại lưu manh nhìn Chu Ngọc Long đang lo âu, trong lòng cười xấu xa, chuẩn bị ra tay!

## 186. Chương 186 - Hoàng Đế Tử，hải Tặc Diệt ，giả Chí Tôn Tức Tương Hiện Thế

Phía trên, giữa, dưới ba tầng của chiếc thuyền lớn có khoảng hai trăm người, còn số lượng hải tặc hung hãn từ sáu chiếc thuyền hải tặc thì gấp đến năm lần. Cộng thêm trong số những người trên thuyền chỉ có một số ít là hộ vệ. Vì thế tự nhiên không thể ngăn cản thế công của bọn hải tặc. Việc bị đồ sát sớm muộn cũng tới.

Diệp Phong thừa lúc Chu Ngọc Long và đám hộ vệ bên trong chỉ lo chú ý bên ngoài, đã vô thanh vô tức đi ra ngoài, muốn tìm cái gã mập mạp xấu xí, giọng oai oái như nữ tử, thường lấy le trước mặt đám hộ vệ, cũng chính là thân tín của tên hoàng đế kia!

Lúc này, hoàng hôn đã qua, màn đêm tới, bầu trời đen bao phủ cả mặt biển. Với ưu thế của sắc trời, Diệp Phong thi triển Tiêu diêu kiền không bộ, quỷ mị vượt qua khỏi nơi chém giết hỗn loạn, căn bản không ai có thể phát hiện được hắn!

Ở đằng sau chiếc thuyền, tên Tiểu Thuận Tử, thái giám tin cậy của Chu Ngọc Long, đang cùng bốn gã hộ vệ gặp nguy hiểm, lo lắng hoảng sợ đám hải tặc hung ác trước mặt, trong đầu thật sự sợ hãi đối mặt với sự việc này!

“Ngươi….. đám hải tặc các ngươi không sợ bị diệt tộc ư? Dám can đảm đánh cướp thuyền của hoàng đế bệ hạ ở Thần Châu đế quốc bọn ta ư. Bây giờ còn không mau rời khỏi, ta có thể xin giảm nhẹ tội cho các ngươi…..” Tiểu Thuận Tử nhìn ba mươi tên hải tặc trước mặt, hít thật sâu, rồi nói, không cam lòng phải chết như vậy.

“Con mẹ nhà ngươi, lại dám lấy hoàng đế ra dọa người. Loại lừa dối này dọa được bọn lão tử sao. Chết đi!” Đám hải tặc vừa nghe Tiểu Thuận Tử nói xong, đều khinh thường mở miệng mắng, hoàn toàn không tin lời gã nói, giải quyết xong bốn tên hộ vệ, liền lập tức phóng về phía gã, muốn giết hết đám hỗn đản này!

“hết rồi….. hết rồi…...” Tiểu Thuận Tử mắt thấy hộ vệ bị giết, hải tặc thì chuẩn bị đánh về phía gã, lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một ít quan viên đưa cho gã vàng bạc châu báo, vì gã là ‘hùng nhân’ bên cạnh hoàng đế, thập phần hối hận lúc trước không khuyên bảo Chu Ngọc Long đừng có đi du ngoạn. Bây giờ có tiền cất, nhưng cũng không có mạng để dùng.

“Con heo nhỏ kia, xem lão tử một đao chém ngươi làm đôi này!” Một gã hải tặc tráng kiện cao lớn, cầm đại đao trong tay là người đầu tiên đến phía trước mặt của Tiểu Thuận Tử, giơ tay lên cao bổ xuống. Tiểu Thuận Tử là loại chỉ biết nịnh bợ vô dụng, căn bản không có một tí lực phản khác, chỉ có hoảng sợ nhìn đại đạo đánh xuống.

Trong lúc tên hải tặc cao lớn sắp giết được Tiểu Thuận Tử, thì một tiếng cười vang lên, một cái bóng đen xuất hiện phía trước mặt Tiểu Thuận Tử, một chưởng đã giết chết tên hải tặc đó. Sau đó hắn như tia chớp phóng vào trong đám ba mươi tên hải tặc, giống như tử thần đoạt mệnh, nhanh chóng giải quyết hết bọn chúng!

‘Ta, trời đất, thật là lợi hại, là tên tiểu tử bơi trên biển ư?’ Tiểu Thuận Tử may mắn thoát chết, thì chứng kiến tình cảnh Diệp Phong giết chết đám hải tặc, giật mình đứng yên tại chỗ, thần tình lộ ra vẻ mặt khó hiểu, đồng thời cũng vui mừng vì mình may mắn không chết.

“Ngoan ngoãn theo ta, nếu không hợp tác, ngươi sẽ bị chết thảm giống như bọn hải tặc!” Diệp Phong trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của Tiểu Thuận Tử, hai mắt lộ tia sát khí, nhắc nhở gã. Tay trái nắm được cổ gã, giống như nắm cổ gà, nhanh chóng dẫn gã rời khỏi khoang tàu, rồi tới một chỗ không người nhìn thấy.

“Cao….. cao nhân.. ngài….. ngài muốn làm gì?” Tiểu Thuận Tử chứng kiến thân thủ thật sự, và thấy sát khí trong mắt của Diệp Phong, gã vừa nhìn đã biết, bởi vậy không cần phải nhắc nhở, không dám tạo ra tiếng động, rồi cùng tiến đến cái chỗ không người, và vừa khẩn trương vừa cung kính hỏi, hoàn toàn không có lộ ra ý tức giận như trước đó với Diệp Phong!

“Ngươi là người gì bên cạnh của hoàng đế. Sự tình của hắn ngươi biết được bao nhiêu?” Diệp Phong trong lòng cười thầm, cố ý trừng mắt lộ sát khí nhìn Tiểu Thuận Tử mà hỏi.

“Tiểu….. tiểu nhân chính là thái giám thân cận của hoàng thượng. Sự tình của hoàng thượng, tiểu nhân đều biết rõ…..” Tiểu Thuận Tử nhìn ánh mắt của Diệp Phong, trong lòng sợ hãi, không dám giấu diếm, lập tức khẩn trương cung kính trả lời.

‘Là một tên thái giám? Khó trách tại sao lại có giọng oai oái như nữ nhân. Hắc hắc, sự tình của hoàng đế, hắn đều biết hết sao? Xem ra lão tử bắt đúng người, có hắn sau này việc xử lý dễ dàng hơ…..’ Diệp Phong nghe vậy thầm cười xấu xa, nhấc chân Tiểu Thuận Tử lên để kiểm tra ở phía dưới, phát hiện quả nhiên không có thứ ngoạn ngoạn kia, lập tức chánh sắc nhắc nhở: “Ngoan ngoãn ở chỗ này không được làm rộn cho ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết. Nếu không không biết ngươi sẽ gặp phải điều xấu gì!”

“Vâng, vâng, vâng…..” Tiểu Thuận Tử đâu dám không nghe Diệp Phong, nghe vậy lập tức vâng dạ liên hồi, cuống quít gật gật cái đầu. Thấy vậy Diệp Phong rất hài lòng, trong lòng thầm cười, tên gia hỏa này là một tên cẩu tử sợ chết đủ tiêu chuẩn.

Dưới thế công hung mãnh của bọn hải tặc, trên thuyền lớn, ngoại trừ nơi của Chu Ngọc Long, các nơi phát hiện được người toàn bộ bị giết không chừa ai!

Gã trung niên thô kệch tóc đen râu ria trước đó hạ lệnh cho đám hải tặc tiến công, cầm trong tay là cây búa lớn, dẫn đầu chúng hải tặc trùng trùng vây quanh khoang thuyền ở lầu ba, cao giọng quát: “Bọn rác rưởi bên trong nghe đây, lão tử là đoàn trưởng của Độc Giao hải tặc đoàn, Lục Vân, lập tức ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, nếu không sẽ đem các ngươi bầm thành trăm mảnh rồi ném cho cá ăn!”

Phía trong bây giờ có khoảng hai mươi hộ vệ, Chu Ngọc Long nhìn thấy một lượng lớn hải tặc vây quanh khoang thuyền, đã làm cho sợ đến phát run. Lần này thì nghe tiếng quát của Lục Vân, hắn lập tức hoảng sợ ngồi bẹp xuống đất, rồi còn tự thì thào nói với vẻ đau thương, “Làm sao đây….. làm sao đây.. chẳng lẽ hôm nay trẫm nhất định phải chết ở chỗ này ư…..” Hắn bây giờ có hy vọng là đầu hàng tên hải tặc thô kệch thì có thể không chết.

Hai mươi tên hộ vệ nhìn hoàng đế với bộ dáng sợ hãi, trong lòng khẩn trương không ngừng, tràn ngập nỗi bị ai. Cái loại hoàng đế đáng giá như thế này, bọn họ còn liều mạng để bảo vệ ư?

“Mẹ nó, dám ngang nhiên không coi lão tử ra gì. Các huynh đệ, lên cho ta!” Đoàn trưởng hải tặc Lục Vân, thấy sau khi gã quát xong, lại không có ai ra đầu hàng, hơn nữa không có động tĩnh gì, lập tức nổi giận, rồi đái lĩnh thủ hạ, phá cửa xông vào, muốn giết hết đám hộ vệ.

“Ngươi, các ngươi không được đến. Trẫm là đương kim thiên tử của Thần Châu đế quốc. Các ngươi quá bất kính, muốn bị tru di toàn tộc ư?” Chu Ngọc Long cùng năm tên hộ vệ còn lại, bị vây vào trong trung tâm của khoang thuyền, nhìn đám hải tặc hung ác, hoảng sợ lên tiếng nhắc nhở.

“Con mẹ các ngươi, các ngươi đám tiểu quỷ nhát chết, sao lại nói là hoàng đế, mà không nói là tiên nhân gì đó. Mẹ nó, không có cách nào mới mẻ hơn hay sao? Các huynh đệ, giết hết mấy tên hỗn đản này, mọi người trở về mở tiệc ăn mừng!!” Lục Vân căn bản không tin là hoàng đế lại dám chỉ chọn có vài tên hộ vệ như thế này, công thêm trước kia lúc đánh cướp cũng thường xuyên nghe những lời nói hoang, nghe xong lập tức không nhịn được lớn giọng hạ lệnh!

“Hắc hắc, xú tiểu tử, ngươi muốn làm hoàng đế ư? Đến đây, để đao của đại gia chém một nhát, rồi chết đi đầu thai lại có thể ngươi sẽ làm hoàng đế….. ha ha…..”

“Không, trẫm đích thật là hoàng đế. Đừng động thủ, trẫm có thể cho các ngươi rất nhiều rất nhiều tài phú và mỹ nữ…...”

“Ha ha, ngu mới tin vào lời nói dối của ngươi. Xem đao!”

“Không!!!”

Đám hải tặc cười lớn khuếch truyên thanh thế, Chu Ngọc Long hoảng sợ cực độ, muốn dùng tài phú và mĩ nữ để hấp dẫn. Song căn bản là đám hải tặc không tin hắn là hoàng đế, hoàn toàn không để ý lời của hắn, trực tiếp tiến lên giải quyết mấy tên hộ vệ, rồi sau một tiếng hối hận của hắn, loạn đao đã đưa hắn rời khỏi nhân thế.

“Ha ha ha, tốt, quá tốt. Hải tặc không hổ là cường đạo ngoan độc nhất trên đời. Hôm nay các ngươi giúp lão tử đỡ phải bận rộn!”

Giải quyết tất cả mục tiêu, Lục Vân nắm chắc cây búa lớn, chuẩn bị gọi chúng hải tặc rời khỏi. Diệp Phong điểm huyệt Tiểu Thuận Tử, rồi từ Như Ý kiền không đại lấy ra Quang Minh thánh kiếm, đột nhiên xuất hiệt ở cột buồm của chiếc thuyền, nhìn bọn chúng mà ha ha cười to.

“Mẹ nó, ngươi là ai? Tự nhiên dám ngông cuồng trước mặt đoàn trưởng của chúng ta, không muốn sống sao?” Chúng hải tặc nghe được tiếng cười của Diệp Phong, đều ngẩng đầu nhìn hắn mà nổi giận mắng to.

“Hôm nay, các ngươi đều phải chết hết!” Diệp Phong cúi đầu nhìn phần đông hải tặc ở phía dưới, lộ ra nụ cười lạnh vô tình!

“Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi rất gan dạ đó. Chỉ có một mình mà dám ngông cuồng như thế. Hôm nay bổn đoàn trưởng muốn xem ngươi có bản lãnh gì!” Lục Vân nghe Diệp Phong nói xong thì cười lạnh, rồi nhìn xung quanh mình, phát hiện trên mặt biển không có chiếc thuyền nào, chỉ có một tên thanh niên trước mặt, lập tức nở nụ cười khinh thường, phất tay quát: “Các huynh đệ, hãy để tên tiểu quỷ này kiến thức được cái gì là sợ hãi!”

“Vâng!” Phần đông hải tặc đã sớm cực độ bất mãnh với Diệp Phong, vừa nghe mệnh lệnh của đoàn trưởng đại, lập tứng hét lớn ứng thanh, tranh nhanh leo lên cột buồm, muốn xử lý tên thanh niên ngông cuồng trước mặt này!

Diệp Phong cúi đầu nhìn tình hình phía dưới, cười lãnh khốc, thân hình chớp động, trong nháy mắt đã rời khỏi cột buồm, huy kiếm nhập vào đám đông, vận hành chánh khí, sử ra cá tuyệt chiêu “Vô ảnh đoạn hồn, Phong mang ngạo thế, Kiếm khí phong bạo, Địa chi đoạn ngân, Kiếm định thiên hạ ngư phong lôi, Kiếm sái hồng trần kinh thiên địa, Kiếm ngạo thương trung tru yêu ta, Kiếm phách thiên địa phá kiền khôn”.

Đồng thời, tay trái và hai chân cũng dùng các tuyệt chiêu “Chân khi toàn long chỉ, Thiên địa phách hoàng quyền, Như lai thiên phật thủ, Kim cương quyền, Truy phong cuồng long toản, Như ảnh tùy hình thối, Nộ long hiện thân, Phích lịch cuồng long”. Các tuyệt chiêu không ngừng xuất ra, lần lượt giết chết bọn hải tặc đang trợn mặt há mồm, liên tục kêu thảm thiết, vạn phần hoảng sợ!

‘Không, không thể như vậy. Con người sao lại có thể cường hãn đến như vậy. Chẳng lẽ hắn là thần tiên trong truyền thuyết sao?’ Lục Vân nhìn tuyệt chiêu của Diệp Phong, cùng với lần lượt thủ hạ của gã bị giết chết, thần tình lộ vẻ mặt không tin, thậm chí còn nghĩ Diệp Phong là thần tiên!

“Hắc hắc hắc, các ngươi đám hải tặc giết người cướp của hàng năm này, nên chuẩn bị để cái mạng trên biển cả, chết đi!”

Diệp Phong xông vào trong đám hải tặc, vừa xuất ra một loạt tuyệt chiêu, cảm giác không tồi lắm, lập tức cười xấu xa không ngừng, thế công nhanh hơn, nhìn tên hải tặc cầm đầu Lục Vân phía dưới, triển khai cuồng sát, giống như một ác ma đoạt mệnh, không thể nào ngăn cản!

Cuối cùng, tên cầm đầu Lục Vân và phần đông hải tặc toàn bộ bị giết dưới thánh kiếm và tuyệt chiêu của Diệp Phong. Những tên hải tặc còn lại trong sót lại đều muốn chạy trốn, thì bị Diệp Phong thi triển cự hình kiếm khí “Kiếm ngạo thương khung tru yêu tà” chém hủy cả chiếc thuyền, toàn bộ đều chìm xuống dưới biển!

“Hắc hắc, tên hoàng đế ngu ngốc đã chết, lão tử chính là chí tôn của Thần Châu đế quốc, đợi cho Ái Lệ Ti đi thuyền tới nơi, có Truyện Tống Trận, có thể điều động thế lực của tây hải, khi đó giang sơn mỹ nhân cũng đều do lão tử hưởng thụ. Ha ha, ta mẹ nó thật có tài!”

Dưới bầu trên đêm của mặt biển, Diệp đại lưu manh điểm căn Phiêu phiêu dục tiên, trì kiếm đứng ở boong tàu, ngẩng đầu nhìn cảnh bầu trời trong đêm, trong đầu không màng đến mọi việc xung quanh, và chỉ nghĩ đến cuộc sống tuyệt vời sắp có, nhịn không được phát ra tiếng cười vô cùng hưng phấn…....

## 187. Chương 187 - Nội Ưu Ngoại Hoạn，lưu Manh Hoàng Đế Sơ Kiến Mĩ Lệ Hoàng Hậu

Thần Châu đại lục này ở phía tây bắc của dãy Đông Hải, rất thần bí. Núi và sông rất tú lệ, phong mĩ và phì nhiêu. Mấy ngàn năm qua lưu truyền biết bao nhiêu là sự tích lãng mạn giữa tuấn nam và mỹ nữ, cũng như là truyền thuyết mờ ảo về tiên nhân thần kỳ.

Bỏ qua không nói đến lịch sử dĩ vãng, hiện tại cái vùng đất phì nhiêu này đã bị chia thành sáu, bảy thế lực nhỏ, trong đó thế lực lớn nhất là Thần Châu đế quốc, nằm tại trung thổ, dân cư đông đúc, phồn vinh cương thịnh, mấy trăm năm vẫn xưng là bá chủ của địa lục. Sáu tiểu thế lực còn lại hàng năm đều phải cung phụng!

Đáng tiếc, vị thế bá chủ này, từ lúc Chu Ngọc Long hôn quân vô năng đời thứ ba đăng cơ, đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Hoàng đế không phải là hoang dâm vô đạo, mà vì thích du sơn ngoạn thủy không lo đến triều chính, ở dưới tự nhiên các quan viên sẽ hủ bại dần, tự kết bè kết đảng, hãm hại trung lương.

Thần Châu đế quốc xuất hiện tình huống như thế, sáu thế lực nhỏ cũng không còn có sự tôn kinh như trước, không chỉ không còn cung phụng, mà còn có ý niệm muốn chiếm lấy lĩnh thổ của Thần Châu. Hiện nay ở Thần Chân đế quốc, nội ưu ngoại hoạn, nguy cơ tràn ngập, tùy thời đều có thể mà sụp đổ!

Diệp Phong giải quyết xong bọn hải tặc, đứng ở mũi thuyền, không ngừng cuồng tiếu một lúc, rồi đi đến cái kho, nơi tên thái giám Tiểu Thuận Tử bị điểm huyệt không thể cử động, cũng như đang vô cùng sợ hãi ngồi ở đấy. Sau đó hắn cởi cái mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thật giống như của Chu Ngọc Long.

Tiểu Thuận Tử lúc này đang hoảng sợ vì tất cả hải tặc đều bị giết, đã thấy Diệp Phong lộ ra khuôn mặt thật, nhất thời bị dọa đến nỗi phải ngồi bẹp trên boong tàu, thần tình rất rung động, không thể tưởng được Diệp Phong lại có dung mạo giống với hoàng thượng như vậy, nhưng lại có một năng lực kinh khủng!

Thần tiên, hắn nhất định là thần tiên….. Tiểu Thuận Tử đối mặt với một chuỗi hành động kinh người của Diệp Phong, trong đầu mới đưa ra kết luận này!

Tiểu Thuận Tử làm người tương tự như Ba Nhĩ, có người như thế trong tay, Diệp Phong rất có hứng. Lúc này hắn chỉ cần nói với Tiểu Thuận Tử câu như vậy: ‘Từ nay về sau, trẫm chính là hoàng đế của Thần Châu đế quốc! Ngươi là một tên thông minh, nên hiểu ý tứ trong đó của nó. Chỉ cần ngươi trung thành với trẫm, trẫm nhất định sẽ cho ngươi những thứ tốt. Nếu không cho dù ngươi có thiên quân vạn mã làm chỗ dựa, trẫm có thể tùy thời mà tru sát ngươi!’

Tiểu Thuận Tử là một tên nhạy bén cũng như một thân công phu nịnh bợ, tự nhiên nghe hiểu được trong câu nói của Diệp Phong có hàm ý. Đã tưởng Diệp Phong là thần tiên, căn bản không dám nghịch ý của Diệp Phong. Lúc này gã quỳ xuống bái kiến, cuống quít thề trung thành vĩnh viễn với Diệp Phong!

Đã quyết định chọn tên Tiểu Thuận Tử này làm nô tài quan trọng, Diệp Phong dùng ma khí biến thi thể của Chu Ngọc Long thành nước. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thuận Tử, đã cải trang thành hoàng đế Ch Ngọc Long. Sau đó tìm một chiếc thuyền nhỏ, chất đầy lương thực, rồi huy kiếm phá hủy toàn bộ chiếc thuyền lớn, và thuyền hải tặc, cho chúng nó chìm xuống đại dương. Cuối cùng dẫn Tiểu Thuận Tử cỡi thuyển nhỏ bơi về phía đông!

Tiểu Thuận Tử đã từng chứng kiến việc Diệp Phong xử lý thi thể của Chu Ngọc Long một cách tàn nhẫn, cũng như thực lực mạnh mẽ phá nát bảy chiếc thuyền lớn, trong lòng rất run sợ, công phu nịnh bợ cũng vì thế mà được trổ tài. Nghe được Diệp đại lựu manh sẽ cho hưởng hư vinh cao, liền ngao ngao đắc ý. Diệp Phong bắt đầu hỏi Tiểu Thuận Tử về quy củ ở cung đình Thần Châu đế quốc, cùng với vài thói quen của Chu Ngọc Long.

Lúc Tiểu Thuận Tự nói là hạ thể của Chu Ngọc Long có bệnh, không thể làm người, và đa số tần phi mỹ lệ ở hậu cung làm oán phụ, nói cho Diệp Phong, khiến thiếu chút nữa sắc lang này hưng phấn ngẩng đầu tru như tiếng sói. Nghĩ đến việc cả hậu cung có rất nhiều mỹ nhân có thể đễ cho hắn thưởng thức. Tên gia hỏa này nghĩ đến điều đó không cao hứng mới là khó.

Cho nên việc hắn giả Chu Ngọc Long cũng phải giả bệnh tật luôn, và thế cục nguy cấp của Thần Châu đế quốc, tên gia hỏa này trong lòng mặc dù cảm khái than thở một phen, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Kế sách cao minh tuyệt đỉnh không có, nhưng âm mưu quỷ kế và kế sáng dơ bẩn, hắn đều có thể động não, hắc hắc…..

Trừ loạn quân các nơi không tính đến, hôm nay bên trong Thần Châu đế quốc còn có thái hậu, tể tướng, nguyên soái chia làm ba cỗ thế lực lớn bất hòa với nhu. Thân là hoàng đế Chu Ngọc Long cơ hồ có thể nói là có danh không quyền. Đương kim thái hậu năm nay mới bốn mươi, mỹ lệ động lòng người, tâm cơ thâm trầm, cũng không phải là sanh mẫu của Chu Ngọc Long.

‘Thái giám’ hoàng đế Chu Ngọc Long mặc dù là phế vật, nhưng hắn cũng là một nhất quốc chi quân, là điểm để ba thế lực phía trong tranh giành với nhau. Hắn lén xuất cung, mất tích, các thủ lĩnh của ba thế lực lớn và quan viên đương triều tự nhiên rất lo lắng, phái người tìm kiếm xung quan, không nghĩ là tên hoàng đế phế vật này gặp tai họa, khiến cho cục diện xuất hiện thay đổi lớn, ảnh hưởng đến lợi ích của chính mình!

Ba thế lực lớn cùng quan viên đương triều toàn lực tìm kiến, cả nước các nơi cơ hồ đầy rẫy tai mắt của bọn họ. Diệp Phong và Tiểu Thuận Tử đi thuyền phản hồi đến một thành thị ở duyên hải Thần Châu đế quốc, lập tức đã bị phát hiện. Sau khi được chúng quan viên nghênh đón, trở về đế đô Thần Châu thành phồn hoa ở trung bộ đế quốc!

Trên đường, Diệp Phong từ trong miệng của Tiểu Thuận Tử biết các quy củ của cung đình, cũng như vài thói quen sinh hoạt của Chu Ngọc Long. Bởi vậy tên gia hỏa này đối với những thỉnh an cung kính của các quan viên, đều quan tâm hỏi han. Tất cả đều dựa theo ngữ khí đối đáp của Chu Ngọc Long, không có bị nhìn ra sơ hở nào!

Dù sao việc Chu Ngọc Long gây phiền đã là chuyện thường. Chúng quan viên cũng không thật quan tâm tới hắn, chỉ cần dựa trên danh nghĩa là hoàng đế đã trở về, căn bản không có ai truy cứu việc của hắn nữa. Dù sao hắn là nhất quốc chi quân, công nhiên mạo phạm hắn là đại tội bất kinh. Các quan viên và thế lực đều không nghĩ là để bị nắm cán!

Long Tường cung, tẩm cung của tất cả hoàng đế Thần Châu, nằm ở trung tâm của hoàng chung, cảnh sắc rất đẹp, trang trí tinh xảo, rất xa xỉ, kim bích lóng lánh, là một nơi quan trong nhất trong hoàng cung.

Màn đêm phủ xuống, trời tối đen, tại phòng chính của Long Tường cung, Diệp Phong vừa mới tiến vào hoàng cung, mặc bộ long bào màu vàng trang nghiêm, ngồi trên giường rồng (dành cho vua) được lót vải đỏ, rồi thư giản giây lát, “Lễ nghi cung đình này con mẹ nó thật không thoải mái, làm hoàng đế thật không phải tốt nhất, đúng là đều với bộ mặt giả tạo!”

“Hắc hắc, hoàng thượng, chờ ngài giải quyết xong hết chướng ngại. Cái quy củ này, ngài cũng có thể tùy ý sửa đổi!” Thái giám và cung nữ trong tẩm cung toàn bộ được cho lui ra. Tiểu Thuận Tử cung kính đứng cạnh giường rồng, nhìn Diệp Phong mà cười tâng bốc. Tên thái giám này gần đây đã biết bản tính của người chủ mới. Đối với tính lưu manh của chủ mới, gã thật ngoài dự liện, và dĩ nhiên cũng không ngừng nịnh bợ.

“Ha ha ha, nói hay, nói hay, tên xu nịnh ngươi cũng nói được như vậy!” Diệp Phong nghe Tiểu Thuận Tử tâng bốc, trong lòng cao hứng, ha ha cười to, ngón trỏ và ngón giữa ra hiệu. Tiểu Thuận Tử lập tức hiểu ý liền mồi cây Phiêu phiêu dục tiên cho hắn.

Tác La Tư đại lục và Thần Châu đại lục vốn có buôn bán qua lại. Cái loại hương yên (thuốc lá) như thế, Thần Châu hoàng cung tự nhiên không thiếu. Không thể ân ái, Chu Ngọc Long dĩ nhiên đặc biệt thích cái này.

‘Những quan viên bây giờ, cùng với ba tên cầm đầu thế lực lớn, gây bao nhiêu uất ức của tên Chu Ngọ Long thái giám hoàng đế này, nhìn trẫm giúp ngươi giải quyết mọi chướng ngại. Hắc hắc, cũng thuận tiện hưởng thụ mỹ nhân trong hậu cung của ngươi luôn…...’ Diệp Phong miệng nhả khó, nhìn tẩm cung kim bích lấp lánh, trong lòng cực vui, cười xấu xa.

‘Mẹ nói, Quang Minh sáo trang và Hắc Ám ma kiếm không thể dùng được ở Tác La Tư đại lục, cũng như ở Thần Châu đại lục. Cái này là rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thần khí ở Tây hải chỉ có thể sử dụng được ở Tây hải thôi ư? À, tiểu nhân ngư mỹ lệ của ta, nàng mau đến nhanh một chút đi!’

Diệp Phong tâm tình cực vui, chuyển ý nghĩ đến việc Quang Minh sáo trang và Hắc Ám ma kiếm không thể sử dụng, có cảm giác một ít không vui, và cũng rất nhớ thị nữ, lão bà, cùng tình phụ ở Tây hải!

Được Thánh Ma báo cho, Lộ Lộ chư nữ sớm đã biết được việc Diệp Phong bị dịch chuyển đến Đông hải, cũng như dã tâm giả làm hoàng đế của hắn, cảm giác vừa vui vừa lo. Sợ hắn gặp phải bất trác, cũng chờ mong hắn trở thành hoàng đế, như vậy sau này danh phận của chư nữ dễ xử lý hơn.

Mỹ nhân như công chúa Ái Lệ Ti, thống lãnh Phong Diệp hào ra biển tình kiếm tình nhân, trên đường đã liên lạc với hải mã tuần tra đôi của Tát Tư hải quốc, và gặp mặt phụ hoàng thương yêu của nàng.

Nhân ngư quốc vương Khang Nặc - Tát Tư của Tát Tư hải quốc đối với việc nữ nhi bị nhân loại cướp đi, vẫn để trong lòng, và rất lo lắng. Vốn là rất thống nhận cái tên nhân loại đã bắt nữ nhi bảo bối đi, nhưng Ái Lệ Ti thông minh bằng vào cái miệng ngọt ngào đã giải thích, cũng như dùng danh nghĩa của Diệp Phong, từ Tư Lược đoàn gửi cho Tát Tư hải quốc một lược lớn cương thiết trang bị trong biển cả, khiến Khang Nặc rất vui mừng. Ông cân nhắc việc Diệp Phong có thể trợ giúp hải quốc, cũng như sự thật nữ nhi bảo bối yêu thương Diệp Phong, liền mỉm cười thành toàn quan hệ tình lữ của Diệp Phong và Ái Lệ Tị, và đồng ý để Ái Lệ Ti đến Đông hải để kiếm Diệp Phong!

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Diệp Phong đang suy nghĩ, thì từ ngoài cung đột nhiên truyền đến âm thanh của thái giám.

“Ơ? Hoàng hậu??” Diệp Phong liền kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Thuận Tử, cười xấu xa, hỏi: “Hoàng hậu này trông như thế nào? Có từng có quan hệ phu thê chánh thức với tên tử thái giám kia không? Biết được bao nhiêu sự tình?”

Tử thái giám chính là cách gọi của Diệp Phong đối với Chu Ngọc Long. Tiểu Thuận Tử lập tức cung kính trả lời: “Hoàng thượng yên tâm, hoàng hậu nương nương tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân của Thần Châu đế quốc chúng ta. Tử thái giám kia không thể quan hệ, bình thường không dám đến gặp nàng, căn bản chưa có sủng hạnh nàng. Y như nô tài thấy, đây là ông trời muốn để hoàng hậu nương nương là của ngài!”

“Đệ nhất mỹ nhân của Thần Châu đế quốc?” Cái này phải gặp mặt!” Diệp Phong nghe nói hoàng hậu không có làm cái việc phu thê với tên tử thái giám, trong lòng rất vui, rồi ngồi trên giường, rít cây Phiêu phiêu dục tiên, nghiêng đầu cười dâm. Thấy thế Tiểu Thuận Tử trong lòng mừng rỡ, trong lòng cũng thầm than cho người chủ mới về cái loại phục vụ bình thường của nam nhân

Cửa hoàng cung mở ra, một mùi hương lan tỏa, bốn ả cung nữ cầm ngọn đèn đỏ, chậm rãi từ ngoài điện bước vào, tách ra hai bên, đứng cúi đầu. Sau đó tám ả cung nữ trang phục chỉnh tề, đỡ hoàng hậu nương nương tiến vào điện.

Hoàng hậu lương thiện trẻ tuổi, đầu đội mũ phượng, khoác một áo bào đỏ, tóc được búi cao, phía sau mái tóc đeo nhiều ngọc châu, mày liễu mắt phượng, miệng rộng mũi cao, dung nhao tuyệt mĩ không giống như người phàm. Dưới ánh sáng lấp lánh của châu ngọc, khí chất đoan trang cao quý toát ra. Nhưng mắt có vẻ ươn ướt, lại mang theo vẻ lạnh lùng u oán!

“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng!” Hoàng hầu nhìn về phía cái giường nơi Diệp Phong đang ngồi, bọn cung nữ phía sau cũng đồng loạt thi lễ!

‘Đúng lúc, đúng lúc, con mẹ nó đúng lúc thật..’ Diệp đại sắc lang đang ngồi trên giường, nhìn hoàng hậu đang quỳ ở phía trước, bị dung nhan mỹ lệ cùng khí chất cao quý hấp dẫn, yết hầu không ngừng nuốt nước miếng, trong đầu tràn ngập những ý niệm xấu xa, nhất thời quên mở miệng đáp lại.

Hoàng hậu vẫn còn quỳ trên mặt đất, không nghe hoàng thượng đáp lại, cảm giác có chút lúng túng, nhưng vì cố kỵ quy củ của cung đình, nàng chỉ đành quỳ tiếp. Cung nữ phía sau cũng không dám đứng dậy.

“Hoàng thượng…...” Tiểu Thuận Tử tay khẽ huých Diệp Phong một cái, đại sắc lang mới phục hồi lại tinh thần, nhìn hoàng hậu đang quỳ, mỉm cười phấc tay: “Bình thân!”

“Tạ hoàng thượng!” Hoàng hậu cùng các cung nữa tạ ơn rồi đứng dậy.

“Hoàng hậu đến đây, ngồi lên người trẫm. Đã lâu không có gặp mặt, trẫm rất nhớ nàng!” Lưu manh hoàng đế nhìn hoàng hậu mỹ lệ cao quý, tưởng tượng ra hình ảnh cấm luyến sau này, trong đầu đồng thời đắc ý. Dục hỏa đã chịu đựng rất lâu bộc phát mãnh liệt, mỉm cười ngoắc hoàng hâu lại, cũng không còn kiên nhẫn muốn làm việc đó với tuyệt sắc mỹ nhân bị Chu Ngọc Long lạnh nhạt này!

## 188. Chương 188 - Thương Tễ Mĩ Lệ Hoàng Hậu，ý Dâm Lưỡng Vị Hoàng Phi

Chu Ngọc Long không thể quan hệ, hoàng hậu mỹ lệ Hứa Lâm từ lúc vào cung tựa hồ như bị tống vào lãnh cung, cộng thêm Chu Ngọc Long cố ý tránh nàng, cơ hội nói chuyện của hai người lúc đó rất ít, cũng không thể nảy sinh tình cảm nào. Nàng đến tham kiến Long Tường cung tất cả cũng là vì ngại đến cái quy củ. Bởi vậy nghe Diệp Phong gọi, nhìn vẻ mặt tươi cười của Diệp Phong, nhất thời nghi hoặc giật mình, không thể tin rằng hoàng thượng lại nói là nhớ nàng!!

‘Hoàng thượng hôm nay sao lại như vậy’ Chúng cung nữ cúi đầu đứng bên cạnh hoàng hậu cũng đều thập phần khó hiểu tại sao hoàng thượng hôm nay lại như vậy. Chỉ có Tiểu Thuận Tử biết rõ, đứng bên cạnh cười thầm người chủ mới quả háo sắc!

‘Hắc hắc, không hổ là nữ nhân tôn quý nhất của một nước lớn tại phương Đông, thật hay, với bộ dáng như vậy có thể khiến kẻ khác phải mơ tưởng…..’ Lưu manh hoàng đế nhìn hoàng hậu mỹ lệ đang với bộ dạng nghi hoặc khó hiểu, thầm cười dâm, ra vẻ chánh sắc hỏi: “Hoàng hậu, trên mặt trẫm có cái gì à? Khanh vì sao sững sờ nhìn trẫm như thế? Mau, đến ngồi bên cạnh trẫm!”

“Vâng!” Hoàng hậu Hứa Lâm nghe xong lời gọi của Diệp Phong, từ trong sững sờ đã tỉnh táo lại, rồi cung kính khẩn trương ứng thanh lĩnh mệnh, tư thái duyên dáng đi tới phía bên phải của Diệp Phong, rồi nhẹ nhàng ngồi lên trường kỷ (một loại cái ghế, nhưng dùng để tựa lưng), mắt phương ươn ướt trộm nhìn Diệp Phong, trong đầu tràn ngập nghi hoặc.

“Hoàng hậu hình như không thích trẫm?” Diệp Phong nhìn hoàng hậu mỹ lệ bên cạnh, phát giác được là nàng thật sự rất đẹp, nhịn không được mỉm cười chọc ghẹo.

“Này….. không….. không phải….. thần thiếp không có…... Thỉnh hoàng thượng thứ tội…..” Hoàng hậu không biết rõ tâm tư của Diệp Phong, nghe vậy tưởng rằng hoàng thượng trách tội mình, lập tức khẩu trương đứng lên rồi quỳ xuống.

“Ha ha ha, hoàng hậu, trẫm là vừa rồi nói đùa với khanh, không cần phải khẩn trương!” Lưu manh hoàng đế cười to rời cúi người đỡ mỹ nhân đứng lên. Mỹ nhân ngồi lên đùi của hắn, rồi được hắn ôm vào lòng, sau đó ra lệnh cho Tiểu Thuận Tử và chúng cung nữ: “Các ngươi đều lui ra đi!”

“Vâng!” Hoàng thượng mở miệng hạ chỉ, Tiểu Thuận Tử cùng chúng cung nữ đâu dám không tuân theo, lập tức cung kính ứng thanh lĩnh mệnh, rời khỏi tẩm cung. Chúng cung nữ thường làm bạn với hoàng hậu, rất không hiểu tại sao hoàng thượng hôm nay lại khác thường như vậy. Bởi vì lúc trước mỗi lần hoàng hậu đến tham kiến thỉnh an, vẻ mặt của hoàng thượng đều rất là vội vã!

“Hoàng thượng, thần thiếp có phải đã làm sai điều gì khiến ngài mất hứng phải không?” Hoàng hậu đang ngồi ở trên đùi của Diệp Phong, nghe được hơi thở của nam nhân, ngượng ngừng mở miệng hỏi, khó tin được rằng hoàng thượng lại thân mật với nàng như thế!

“A a, hoàng hậu đừng có đoán lung tung, khanh đâu có làm sai cái gì, là trẫm phải xin lỗi khanh. Những năm gần đây đã để cho khanh sống như một góa phụ!” Diệp Phong ôm hoàng hậu mỹ lệ, thân thể mềm mại tỏa mùi thơm, dục hỏa trong cơ thể đã chiến thắng, tay trái không theo quy củ luồng qua lớp trang phục màu vàng, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc đồn của nàng, rồi híp mắt cười, và nói: “Hoàng hậu, trẫm lần này đi biển, đã gặp được một vị lão thần tiên, dạy cho trẫm một bộ tuyệt thế võ công, cũng đã chữa trị lành hoàn toàn cái ngoan tật của trẫm. Bắt đầu từ hôm nay, trẫm tuyệt đối sẽ không đối xử lạnh lùng với khanh nữa. Sau này trẫm muốn mỗi ngày khanh đều ở tại Long Tường cung chờ đợi bị xâm chiếm!”

“Hoàng….. hoàng thương…... Điều này…... Điều này thật chăng?” Hoàng hậu mỹ lệ nghe lưu manh hoàng đế nói xong, cái mông đầy đặn cảm nhận được ở hạ thể của hắn đang to dần lên, phương tâm cực độ rung động, giật mình nhìn hắn có chút không tin đây là sự thật!

Hôn nhân đại sự của nữ nhân tại Thần Châu đế quốc, đa số đều do an bài của phụ mẫu. Hoàng hậu Hứa Lâm mỹ lệ là nữ nhi độc nhất của tể tướng Hứa Sơn, vì thế lực của gia tộc, đã nghe theo sự an bài của phụ mẫu mà đồng ý lấy hoàng đế Chu Ngọc Long. Trước khi tiến cung, nàng cũng từ trong miệng của phụ mẫu biết được việc Chu Ngọc Long không thể quan hệ, vả lại nàng mới lớn, đối với việc của nam nữ không rõ ràng, nên không có để ý điểm ấy.

Nhưng sau khi tiến cung, bị Chu Ngọc Long đối xử lạnh nhạt, hoàn toàn không có được sự sủng ái và quan tâm của trượng phu, khiến nàng bắt đầu hối hận việc tiến cung, trong lòng tràn ngập ủy khuất và oán niệm. Bây giờ Diệp Phong lại thân nhiệt ôm nàng lâu trong lòng, hơn nữa còn làm cho nàng cảm nhận được kiên đĩnh của nam nhân. Nàng nghĩ thật khó để không giật mình!

“Lâm nhi, tất cả đều là sự thật, trẫm cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt với khanh nữa. Đêm nay trẫm sẽ làm cho khanh chánh thức trở thành hoàng hậu!” Lưu manh hoàng đế nhìn mỹ nhân dựa trong lòng ngực, vô sỉ cười dâm. Tay trái nhu niết cái mông đầy đặn của nàng, tay phải tiến vào bên trong quần mà vuốt ve cái đùi bóng loáng trắng noãn, cái miệng thì hôn lên đôi môi anh đào của mỹ nhân, cố gắng mở cái miệng nàng ra, tham lam hấp duẫn cái lưỡi mềm mại.

‘thật sự, đây là thật ư. Bệnh tật của hoàng thượng đã hết. Hoàng thượng sẽ không còn lạnh nhạt với ta nữa…....’ Hoàng hậu mỹ lệ nhu nhược ỷ ôi trong lòng của lưu manh hoàng đế, tùy ý để hắn vuốt ve và hôn, nhịn không được nước mắt sung sướng chảy xuống.

Đối với hoàng hậu mà nói, có thể được sự thương yêu và sủng hạnh của hoàng thượng, mới là điều kỳ vọng nhất của nàng. Cho nên việc hoàng thượng nói đến thần tiên, nàng không hiểu, nhưng cũng không có muốn tra hỏi tiếp. Dù sao ngoan tật của hoàng thượng đã có thể chữa trị, đây cũng là chuyện rất rất tốt!

“Hoàng hậu, khanh sao lại khóc? Có phải đã làm đau khanh?” Diệp Phong thoải mái thưởng thức cái lưỡi mễm mại của mỹ nhân đang dựa trong lòng ngực, thấy từ trong hai mắt nước mắt chảy ra, không nhịn được đình chỉ hành động tiết độc, nhìn nàng ôn nhu hỏi.

“Không, thần thiếp bởi vì vui mừng mà rơi lệ…...” Hoàng hậu nhìn vẻ mặt của hắn yêu thương đến mình, trong tâm thật ngọt ngào, ngượng ngùng cúi đầu trả lời.

“A, Lâm nhi tốt, những năm gần đây khanh đã chịu khổ nhiều, sau nay trẫm nhất định sẽ bồi thường cho khanh ‘gấp bội’!” Lưu manh hoàng đế mang theo nụ cười dâm trên mặt, cố ý thở dài cảm khái, rồi để hoàng hậu với thân thể mềm mại mê ngươi trên trường kỷ, đặt ở dưới thân, cười xấu xa: “Lâm nhi, trẫm bây giờ phải biến khanh trở thành hoàng hậu chính thức, triệt để trở thành nữ nhân của trẫm!”

“Hoàng thượng, cái này không đúng như quy củ…..” Hoàng hậu bị hoàng đế lưu manh đặt ở dưới thân, mặt ngọc đỏ bừng, vừa định khuyên bảo theo quy củ mà tiếng hành, nhưng lời còn chưa dứt, cái miệng của lưu manh hoàng đế đã lần nữa hôn lên đôi môi anh đào của nàng, khiến toàn thân nàng tê liệt, tràn ngập khoái cảm, không thể mở miệng nói chuyện được nữa.

‘Ha ha ha, lão tử đời này con mẹ nó sống thật có giá trị vô cùng, hai nữ vương, một giáo hoàng, bây giờ lại có thêm hoàng hậu. Sau này nhất định sẽ tìm cơ hội đem những nữ nhân cao quý nàyo cùng lên giường cả. Đến lúc đó, khẳng định rất kích thích, hắc hắc…..’ Diệp Phong tham lam hấp duẫn cái lưỡi mềm mại của hoàng hậu, hai tay không theo quy củ mà nắn bóp không ngừng đôi nãi tử của nàng, trong lòng cười thâm và liên tưởng đến những ý niệm xấu.

Sau khi vị hoàng hậu thiện lương bị hắn đặt ở dưới thân mà xâm phạm không ngừng, trong lòng tràn ngập kinh hãi, ngượng ngùng và chờ đợi, thật sự không nghĩ rằng hoàng thượng lần này gây loạn ở ngoài, thế nhưng lại xuất hiện kỳ tích, khiến nàng không còn phải buồn vì phải sống hết kiếp của một góa phụ!

Cung trang trên người hoàng hậu có cấu trúc phức tạp, lại có thêm mấy loại châu báo trên đó, Diệp Phong lần đầu gặp được loại này, cảm thấy rất mất nhiều sức lực, nhưng vì tính háo sắc đã nóng lên, không còn dùng phương pháp cởi ra, mà hai tay dùng lực, xóe toạt cung trang hoa lệ của hoàng hậu, cuối cùng chỉ để lại trên người nàng cái yếm màu trắng tuyết, và tiết khố.

“Hoàng thượng, thần thiếp sợ…..” Hoàng hậu nhu nhược, bị lưu manh hoàng đế hành động thô bạo, mắt thấy chính mình chỉ còn lại cái yếm và tiết khố, phương tâm đại kinh, nhịn không được mở miệng nói, “Cầu xin ngài thương thần thiếp một chút…..”

“Lâm nhi yên tâm. Trẫm nhất định sẽ thương yêu nàng!” Diệp Phong nghe vậy mỉm cười, song trảo tiến lên cái yếm của nàng, đặt trên cái mĩ nhục mềm mại đầy đặt ở đó, thoải mái hưởng thụ nhục cảm, cúi người đè lên thân thể mềm mại của hoàng hậu, miệng kề bên tai của nàng mà thì thầm: “Bảo bối, nói cho trẫm biết, nàng có muốn để cho trẫm chiếm hữu nàng không?”

Bên tai hoàng hậu bị hắn thổi vào, nhất thời thân thể mềm mại run lên, cảm giác khác lạ truyền khắp thân, ngượng ngùng nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng đáp: “Muốn…..”

“Cái gì? Hoàng hậu, nàng nói gì? Nói lới lên, trẫm không nghe được!” Diệp Phong nghe xong chữ ‘muốn’ của hoàng hậu, trong lòng đại sảng, ra vẻ không nghe được tiếng đáp lại nhỏ của nàng. Nhìn nữ nhân tôn quý nhất của Thần Châu đế quốc đang ở dưới thân mình với vẻ mặt ngượng ngùng, tên gia hỏa này trong lòng tràn ngập khoái cảm về việc tốt đẹp này!

Hoàng hậu mỹ lệ hai mắt đóng chặt chẳng biết ý niệm xấu xa trong đầu của lưu manh hoàng đế, nghĩ rằng hắn không nghe được mình trả lời, chỉ phải ngượng ngùng mở miệng nói lại: “Thần thiếp muốn được hoàng thượng sủng hạnh…...”

Diệp Phong trong lòng thầm vui, vẫn chưa chịu buông tha nữ nhân cao quý ngượng ngùng này, hai ta kéo tiết khố trắng tuyết của nàng xuống, hai mắt nhìn chằm chằm nơi cấm địa đã ướt át, từ đôi chân ngọc bóng lóng nhỏ nhắn, dọc theo là cái đùi đẹp, tiếp đến là cái mông đầy đặn, miệng cười hắc hắc: “Hoàng hậu, nàng đừng nói nhỏ như vậy, lớn tiếng hơn để trẫm nghe được rõ ràng!”

“Ô không….. hoàng thường, ngài thật đáng ghét, cố y trêu chọc thần thiếp…..” Hoàng hậu nhắm mắt để mặc hắn kéo cái tiết khố xuống đã ngượng ngùng vô cùng, nghe được tiếng cười dâm không người của hắn, lập tức thẹn thùng chí cực, không nhịn được mở cặp mắt, nhìn hắn, miệng nhẹ giọng hờn dỗi.

“Ha ha, hoàng hậu bảo bối của trẫm thẹn thùng trông rất xinh đẹp!” Lưu manh hoàng đế ha ha cười to, ngồi trên trường kỷ, ôm hoàng hậu, chỉ còn chiếc yếm trắng tuyết trên thân thể mềm mại, vào lòng, cười xấu xa: “Lâm nhi, giúp trẫm cởi trang phục!”

“Ân…..” Hoàng hậu nghe hắn khen, trong lòng rất hạnh phúc, nghĩ đến việc sau khi thoát y, liền ngượng ngùng gật đầu ứng thanh, ôn nhu động thủ giúp hắn cỡi trang phục, lộ ra thân hình tráng kiện và cái ‘hung khí’ khiến người ta phải sợ hãi!

Lưu manh hoàng đế lõa thể, mắt thấy bộ dáng e thẹn của hoàng hậu mỹ lệ, dục hỏa vọt tăng, ôm nàng hồi lâu trên đùi, cười xấu xa: “Lâm nhi, lần đầu tiên của nữ nhân rất đau, để tránh trẫm làm đau nàng, nàng tốt hơn là ngồi lên đi!

“Cái này, hoàng thượng, việc này thần thiếp không thể…...” Hoàng hậu bị hắn ôm lâu, cảm thấy ngượng khi đè lên tiểu hòa thượng kiên đĩnh của hắn, phương tâm cũng đồng thời kích động, nghe hắn nói xong, lập tức càng e thẹn hơn, cúi đầu dựa xát lòng ngực của hắn.

“Không sao, trẫm chỉ nàng!” Diệp Phong nhìn mỹ nhân trong lòng ngực, hắc hắc cười, tại bên tai của hoàng hậu mà thì thầm vài tiếng. Hai tay nhẹ nhàng nâng cái mông đầy đặn. Tiểu hoàng thượng đã vào đúng vị trí, rồi hắn bảo hoàng hậu nhẹ nhàng ngồi xuống.

“A…..”

Đau lâu không bằng đau nhanh. Khi tiểu hòa thượng được cái nơi tuyệt vời ấy siết chặt, gặp phải trở ngại, Diệp Phong đem hai đùi ngọc của hoàng hậu kẹp vào eo của hắn, hai mắt ngưng thị quan sát vẻ mặt ngượng ngùng khẩn trương của hoàng hậu. Phía dưới dùng sức đẩy mạnh một cái, tiểu hòa thượng nhất thời phát quan tiến vào, chiếm cứ hoàn toàn cái nơi tuyệt vời đó, khiến hoàng hậu không nhịn được phải mở miệng la đau!

Lưu manh hoàng đế chứng kiến vẻ mặt của hoàng hậu mỹ lệ bị phá thân, trong lòng sảng khoái, rồi thi triển vài động tác lẫn lời tán tỉnh giúp mỹ nhân giảm bớt đau đớn, làm tăng khoái cảm, không bao lâu đã làm cho hoàng hậu không còn cảm thấy đau nữa, toàn thân mềm nhũng, mắt phượng mê ly, hơi thở gấp gáp, đạt được cao triều lần đầu tiên!

Từ lúc bị truyện tống quyển trục đưa đến Tác La Tư đại lục, Diệp Phong vẫn kềm nén dục hỏa trong cơ thể. Bây giờ có một mỹ nhân thiên tiên có thể để hắn tùy ý cưỡi không ngừng, tên gia hỏa này tự nhiên sẽ không buông tha hoàng hậu mỹ lệ. Hai tay ôm gọn cái eo mượt mà của hoàng hậu, đứng lên khỏi trường kỹ, rồi cùng hoàng hậu giữ tư thế giao hợp, hướng đến long sàn rộng lớn xa họa mà đi. Trong lúc di chuyển cái eo, ở nơi sâu của hoàng hậu bị tác động, khiến hoàng hậu phải phát ra những âm thanh tiêu hồn dụ người, cứ tiếp diễn, không hề ngừng.

‘Chu Ngọc Long, tên tử thái giám ngươi, tự nhiên lạnh nhạt với mỹ nhân mỹ lệ như vậy, thật không phải là nam nhân. Hừ hừ, sau này lão tử mỗi ngày sẽ làm nữ nhân này dục tiên dục tử, phải ở dưới khố của ta mà rên rỉ cầu hoan!’

Chu Ngọc Long bởi vì không thể quan hệ, mặc dù cũng theo quy củ thu nạp không ít phi tần, nhưng chánh thức có đủ tư cách chỉ có một hậu hai phi, còn lại đều là lựa chọn đại. Diệp Phong đặt hoàng hậu Hứa Lâm mỹ lệ lên giường, tách hai chân nàng ra, nâng cái mông của nàng lên, ôm cái eo nàng từ phía sau tiến nhập, rồi đồng thời cuồng kỵ không ngừng, trong đầu nghĩ đến hai hoàng phi khác của Chu Ngọc Long, nhịn không được phải nở một nụ cười xấu xa!

## 189. Chương 189 - Lão Tử Tối Thích Hợp Tố Hôn Quân

“Hoàng thượng….. hoàng thượng….. ngài tỉnh lại…..”

Màn đêm đã đi, ánh nắng dần hiện, trên long sàng trong phòng ở Long Tường cung, hoàng hậu thân thể mềm mại xích lõa từ trong mộng đẹp đẽ thức dậy, ỷ ỷ ôi ôi nép trên cánh tay phải của lưu manh hoàng đế, hồi tưởng lại tư vị tiêu hồn dục tiên dục tử, phương tâm ngọt ngào, tràn ngập hạnh phúc. Nàng nghĩ đến việc hoàng thường đã lâu không có thượng triều, lập tức ôn nhu gọi nhẹ bên tai.

Diệp Phong đêm qua nhiều lần đưa tinh hoa vào trong cơ thể của hoàng hậu, hoàn toàn thỏa mãn, sảng khoái ôm xích lõa mỹ nhân cùng ngủ. Lúc này đang mơ đến mộng xuân dâm đãng với ôn nhu thị nữ, phong tao giáo hoàng, mỹ lệ hoàng hậu, cao quý nữ vương, nghe tiếng gọi thanh thúy của hoàng hậu, hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, tay trái kéo cái màng giường, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời chỉ vừa sáng, không nhịn được lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cánh tay phải ôm cái eo quang khiết, tay còn lại không theo quy củ nhu niết bộ ngực đầy đặn, miệng lên tiếng: “Lâm nhi, trẫm rất buồn ngủ, đã trẫm ngủ một lúc, sau khi tỉnh lại sẽ một lần nữa làm nàng cho đến khi dục tiên dục tử!”

“Đáng ghét, hoàng thượng, ngài lại nghĩ đi đâu rồi. Thần thiệp gọi ngài không phải muốn vậy!” Hoàng hậu nghe hắn nói xong, nhất thời mặt ngọc đỏ bừng e thẹn, thân thể mềm mại không thuận theo mà uốn éo trong lòng ngực của hắn, rồi ôn nhu giải thích: “Hoàng thượng, ngài xuất hải du ngoạn một thời gian dài rồi, không có thượng triều. Theo như quy củ, hôm nay phải tảo triều, rời giường sớm hơn mọi khi, để thần thiếp phục vụ ngài thay trang phục!”

‘Trời đất, hoàng đế ở thế giới này cũng phải tảo triều ư? Cái tên hỗn đản nào đã ra cái loại quy củ này…...’ Diệp Phong đang nghĩ tới những điểm tốt đẹp khi làm hoàng đế, nghe hoàng hậu mỹ lệ trong lòng ngực ôn nhu giải thích xong, trong lòng lập tức bất sảng, cơn buồn ngủ cũng biến mất, mở cặp mắt nhìn xích lõa hoàng hậu bị hắn ôm vào lòng. Sắc tâm đại động, ở phía dưới tiểu hoàng thượng bởi vì mộng xuân đã bột khởi, cọ xát đôi đùi đẹp trắng noãn của hoàng hậu, hắn xoay người, đặt hoàng hậu ở dưới thân, hắc hắc cười dâm: “Bảo bối Lâm nhi của trẫm, bỏ qua cái việc tảo triều, để trẫm làm đau nàng một lần nữa!”

“Hoàng thường, cầu ngài mau rời khỏi giường và thay trang phục thượng triều. Thần thiếp ngủ một đêm ở Long Tường cung, loại sự tình này khẳng định không lừa dối ai được. Thái hậu và các phi tần còn lại biết hoàng thượng vì thần thiếp không tảo triều, thần thiếp cả cái danh hoàng hậu càng khó làm hơn!” Hoàng hậu thân thể mềm mại ôn nhu ôm nam nhân đè ở trên, mang theo một ý làm nũng, ôn nhu cầu khẩn!

Hoàng cung cũng là nơi đầy rẫy những đấu đá với nhau. Một hậu hai phi được Chu Ngọc Long chính thức sách phong, phía sau đều có thế lực gia tộc không nhỏ, hơn nữa quan hệ của bọn họ không tốt lắm, cộng thêm có thái hậu Lưu Khiết mỹ lệ, là thủ lãnh của thế lực lớn thứ ba ở hậu cung. Hứa Lâm hoàng hậu thật không có tâm, chỉ vì thế lực của gia tộc, mà phải thường xuyên minh tranh ám đấu với thái hậu và hai vị hoàng phi khác!

“Lâm nhi yên tâm, trẫm là hoàng đế cũng sẽ không còn bị chèn ép như trước kia. Nàng là hoàng hậu của trẫm, là quốc mẫu quản lý cả hậu cung, sau này ai dám đối với nàng bất kính, trẫm tuyện không nới tay!” Diệp Phong rời khỏi thân thể xích lõa của hoàng hậu, ôm nàng một hồi lâu trong lòng ngực, rồi lộ ra biểu thái chính sắc.

Tên gia hỏa này sớm đã từ miệng của Tiểu Thuận Tử biết được trong cung cũng có đấu đá với nhau. Với bản tính lưu manh bá đạo lộng hành của hắn, căn bản không dung dưỡng trong quốc gia của hắn những tên lộng hành hơn hắn. Việc này nhất định phải giải quyết!

Giữa cảm tình của nam nữ, ấn tượng đầu tiên thì rất bền vững. Diệp Phong vào cung, mỹ nhân đầu tiên hắn muốn giữ lấy chính là ôn nhu hoàng hậu. Bởi vậy đối với sự tình sau này, hắn tự nhiên sẽ đứng bên cạnh của hoàng hậu!

“Hoàng thượng, ngài đối xử với thần thiếp quá tốt…..” Mỹ lệ hoàng hậu nghe lưu manh hoàng đế biểu đạt thâm tình, mặc dù biết rõ thế cục của đế quốc, trong khi hoàng thượng có ý giúp nàng trong khi không có được nhiều ảnh hưởng gì, nhưng vẫn kích động như trước nũng nịu với hoàng thượng, nước mắt vui mừng lại trào ra. Có được sự sủng ái của hoàng thượng bây giờ, mấy năm nay nàng ở góa xem nhưng không có vô ích!

“Ha ha, xem ra trẫm kia thật sự đã quá lạnh nhạt với nàng, bây giờ bồi đáp lại mới được, khiến cho nàng cảm động trở thành hình dáng này. Ngoan, đừng khóc, giúp trẫm thay trang phục để thượng triều!”

Diệp Phong nhìn hoàng hậu trong lòng ngực mắt phương chảy nước mắt vui mừng, cười cười rồi ai ủi vài câu, rồi đưa lưỡi ra liếm hết những giọt nước mắt, cũng thuận tiện nhấm nháp luôn cái lưỡi một hồi lâu, sau đó xuống giường để nàng giúp thay trang phục!

Song, tối hôm qua hoàng hậu vừa mới bị phá thân, trong lòng đang ngọt ngào chuyển động thì cảm thấy hạ thể khác lạ. Kết quả vừa mới đứng dậy xuống giường muốn giúp hắn thay trang phục, liền cảm thấy thân thể một trận đau buốt, nhu nhuyễn ngã vào lòng hắn.

Diệp Phong hiện giờ đã là một tay cao thủ về việc hái hoa, thấy tình huống này tự nhiên biết hoàng hậu bị đau, lúc này cười xấu xa và đùa giỡn vài câu, rồi gọi cung nữ giúp hắn mặc bộ long bào hoa lệ vào, rửa mặt xong, dặn dò hoàng hậu nghỉ ngơi ở Long Tường cung, và dẫn Tiểu Thuận Tử hướng long điện mà đi tới!

Lời nói của hoàng hậu Hứa Lâm thật chính xác. Việc nàng đêm qua lưu lại trong Long Tường cung đều bị tất cả người có dã tâm trong hoàng cung, cùng với thủ lĩnh các thế lực lớn bên ngoài biết hết. Bọn người có dã tâm quan sát hoàng hậu trở thành thiếu phụ hạnh phúc đều nghi ngờ tới hoàng thượng, trong lòng không thể hiểu được, hoàng thượng từ khi trở về từ hải ngoại, vì sao đột nhiên lưu hoàng hậu lại, chẳng lẽ ngoan tật của hắn đã chữa lành rồi sao?

Long điện nằm ở phía trước của hoàng cung, để các Thần Châu đế quốc dùng để thương nghị với quần thần, trang trí tinh xảo, rồng phương được điêu khắc, kim bích lấp lánh, mỗi nơi mỗi chỗ tựa hồ đều có khí phách bất phàm huyền diệu của một một chi quốc bá chủ đại lục!

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Văn võ quan viên đứng thành hai hàng tại long điện, đa số đều nhỏ giọng thảo luận việc đêm qua hoàng hậu lưu lại Long Tường cung, mắt thấy hoàng thượng tới, lập tức cung kính quỳ xuống bái kiến!

Diệp Phong ngồi chỉnh tề trên long y, hứng trí quan sát đại điện huy hoàng thuộc về hắn, hai mắt cũng để ý đến đám văn võ quan viên với sắc mặt vui buồi khác nhau, miệng nhẹ nhàng nói: “Chúng khanh bình thân!”

“Tạ hoàng thượng!” Văn võ quan viên nghe được liền lĩnh mệnh. Ti Lễ thái giám cao giọng nói: “Có việc trình tấu, không việc thoái triều!”

Thanh âm của Ti Lễ thái giám vừa dứt, lão nguyên soái Lý Nghị đứng ở đầu nhóm quan võ, đầu bạc, vẫn còn khỏe mạnh, bước ra không người cúi đầu, tâu: “Hoàng thượng, lão thần có việc khải tấu!”

“Chuẩn tấu!” Diệp Phong nhìn lão già không để Chu Ngọc Long trong mắt này, trong lòng bất sảng, ra vẻ lạnh nhạt gật đầu.

“Hoàng thượng, lão thần muốn kể tội của hộ bộ thượng thư Chu Cường. Trong lúc ngài xuất hải, loạn quân phương bắc nhiền lần gây loạn ở phương bắc, gian dâm hỗn xược, làm ác không ngừng. Lão thần vốn muốn suất quân kháng địch. Nhưng Chu Cường từ chối vì quốc khố không đủ, không chịu phát lương hưởng, khiến phương bắc hỗn loạn rất nhiều, dân không thể sinh sống, tình hình rất nguy kịch!” Lão nguyên soái Lý Nghị nhìn hộ bộ thượng thư Chu Cường trong đám quan văn, phẫn nộ mà lớn tiếng chỉ trích, rồi trình lên một bản tấu chương!

Sáu bộ thượng thư gồm lại, hộ, lễ, binh, hình, công của Thần Châu đế quốc hiện giờ đại khái đã chia thành ba đảng phái. Lại bộ thượng thư Lưu Đào cùng lễ bộ thượng thư Lưu Cương là người thân cận với thái hậu Lưu Khiết. Hộ bộ thượng thư Chu Cường, và công bộ thượng thư Vương Minh thuộc đảng phái của tể tướng Hứa Sơn. Binh bộ thượng thư Triệu Vô Úy và hình bộ thượng thư Kiều Vũ thuộc đảng phái của nguyên soái Lý Nghị.

‘Dừng, lão tử mẹ nó vừa mới hượng thụ xong một mỹ nữ, lại phải xử lý mấy việc quốc gia này. Cái này cũng quá thật đi…...’ Việc ba đảng phái quan viên, Diệp Phong đã sớm từ Tiểu Thuận Tử kể lại, nghe xong lời chỉ trích lớn tiếng của Lý Nghị, đọc quan tấu chương tiếp từ tay của Ti Lễ thái giám, trong lòng bất sảng mắng. Chu Cường là thành viên trong đảng phái của lão trượng nhân Hứa Sơn, phải để mặt mũi cho hoàng hậu cũng như giải quyết êm đẹp. Vì thế tên gia hỏa này thảy tấu chương xuống bàn, rồi hỏi Chu Cường: “Chu ái khanh, lão nguyên soái cáo buộc khanh chậm trễ quân tình ở phương bắc, ngươi có giải thích gì không?”

“Oan uổng cho vi thần!” Anh tuấn cảnh trực vẫn còn tráng kiện, hộ bộ thượng thư Chu Cường, mang theo một tia tức giận, liền rời khỏi hàng, và cung đáp: “Hoàng thượng, phủ nội phải được an toàn trước tiên. Hiện giờ nam man đế quốc đã tại biên giới phía nam của nước ta tập trung một lượng lớn binh lực, có ý xâm phạm lĩnh hổ của nước ta. Loạn quân ở phương bắc chỉ là đám ô hợp, căn bản không cần thiết để lão nguyên soái tự mình chinh phạt. Hiện tại việc điều quân nghiêm phòng đại quân nam man đế quốc mới là việc hệ trọng. Nếu vì loạn quân ở phương bắc mà phải dùng quá nhiều người, lãng phí quân hưởng cùng lương thảo, quốc khố không thể nào cấp đủ cho hết thảy các việc!”

“Hoàng thượng, Chu đại nhân nói rất có lý, lão thần cũng cho rằng trước tiên là đề phòng nghiêm ngặt nam man đế quốc. Còn loạn quân phương bắc chỉ là cần xuất một ít binh tướng để chinh phạt là được!” Tể tướng Hứa Sơn năm nay năm mươi, vẫn anh tuấn như xưa, rời khỏi hàng rồi cung kính phụ họa.

Hứa Sơn vì thế lực của gia tộc, đã để ái nữ tiến nhập vào hoàng cung sống một kiếp góa bụa, vẫn còn canh cánh trong lòng, rất là đau xót. Đêm qua từ thân tín trong cung truyền tin nói ái nữ được hoàng thượng giữ lại trong Long Tường cung, khiến ông rất kinh hãi, có cảm giác rất vui mừng.

Bởi vì hoàng thượng chưa từng để phi tần nào ở lại Long Tường cung để chiếm đoạt. Ái nữ có thể đoạt được vinh dự này, tuyệt đối khiến cho gia tộc thăng tiến. Hơn nữa nếu ngoan tật của hoàng thượng được khang phục, ái nữ sau này cũng không còn ủy khuất thủ tiết trong cung, cái này mới thật sự là việc vui. Ông cũng chuẩn bị hôm nay sẽ để thân tín tìm ái nữ mà hỏi rõ sự tình!

Tể tướng đại nhân xuất ngôn phụ họa, phần đông quan viên thuộc đảng phái của ông cũng lập tức hỗ trợ hộ bộ thượng thư. Lão nguyên soái Lý Nghị thấy thế tức giận hừ một tiếng, cúi người tâu: “Hoàng thượng, hiện nay nam man đế quốc mặc dù ở biên giới phía nam nước ta tập trung binh lực, nhưng chưa có tiến công, có thể điều sứ giả đến đó để thương thuyết. Còn loạn quân phương bắc phát triển càng lúc càng mạnh, căn bản không phải là đám ô hợp như Chu Cường nói!”

“Đúng vậy, hoàng thượng, phái sứ giả đến thương thuyết với nam man đế quốc, rồi sau đó thảo phạt loạn quân phương bắc!” Đám quan viên theo phe của nguyên soái cũng phụ họa, khiến cho bên phe của tể tướng phản bác lại. Thành viên hai bên bất hòa, lập tức trong đại điện sinh ra tranh chấp. Còn những quan viên thuộc đảng phái của thái hậu thì nhởn nhơ đứng yên, xem náo nhiệt!

‘Trời đất, khó trách tại sao tên Chu Ngọc Long thích du sơn ngoạn thủy. Đối mặt với đám gia hỏa này, ai làm hoàng đế đều phải nhức đầu! Mẹ kiếp, xem ra lão tử thích hợp làm một hôn quân, chỉ cần ăn uống vui chơi là được….. ngày sau nhất định sẽ tìm một tên thế thân, nếu không phải đối mặt với đám gia hỏa này, không chỉ có đau đầu, mà cũng khiến lão tử phải hưởng thụ chậm trễ…..’

Diệp Phong ngồi trên long y, nhìn quần thần dưới điện tranh chấp, cảm thấy vô cùng nhức óc, trong lòng cực độ bất sảng, đứng dậy phẫn nộ nhíu mày quát: “Câm mồm cho trẫm, cái việc này trẫm sẽ cẩn thận xem xét, các khanh không cần phải kiến nghị nữa!”

Chu Ngọc Long một lần thượng triều, đều cái gì ba đảng phái quan viên đưa ra, để bọn họ tự do tranh chấp, chờ khi định đoạt xong, thì sẽ nghe theo bên đó, không có một chút năng lực và phách lực để đảm đương của nhất quốc chi quân. Quan viên ba đảng phái nhiều năm qua đã quen với phương thức tranh đoạt này, bởi vậy khảng khái ngang nhiên tranh chấp, không hề khoang nhượng.

Bây giờ hoàng thượng đột nhiên lại đứng dậy phẫn nộ quát to, lập tức dọa bọn chúng, tất cả đều câm mồm, thần tình rất ngoài ý, không giải thích được, hoàng thượng tại sao hôm nay lại đột nhiên khác thường hơn mọi hôm!

Diệp Phong thấy quần thần yên lặng, hỏi một tiếng, thấy bọn chúng không còn trình tấu gì nữa, liền để Ti Lễ thái giám quát lớn thoái triều, bãi giá khỏi điện với khuôn mặt bất mãn, để lại chúng quan viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều nghi nghi hoặc hoặc…...

## 190. Chương 190 - Câu Tâm Đấu Giác，mĩ Diễm Thái Hậu

“Hứa tướng quân, ngài có phái hiện không, hoàng thượng tựa hồ như có chút khác thường!” Rời khỏi long điện, đang đi trên đường, hộ bộ thượng thu Chu Cường nhìn tể tướng Hứa Sơn phía bên phải, nghi hoặc thì thầm.

“Ân, phỏng chừng hoàng thượng lần này ra biển, khẳng định là đã gặp việc gì. Nếu không sẽ không đột nhiên thay đổi như vậy. Ngài cũng đừng lo lắng, đợi ta phái người kiếm hoàng hậu để hỏi rõ!” Hứa Sơn nhẹ nhàng vuốt râu, rồi đáp lại một cách sâu sắc.

Chu Cường cùng chúng quan viên thuộc đảng của tể tướng nghe tể tướng đại nhân nói, tất cả đều gật đầu cho là có lý, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Hoàng thượng đã để cho hoàng hậu thị tẩm (phục vụ trên giường), cái này đối với đảng phái của bọn họ là chuyện tốt.

Ở phía sau không xa đám quan viên thuộc đảng phái của tể tướng, giống như vậy, đám quan viên thuộc đảng phái của nguyên soái, cũng đều vây quanh lão nguyên soái Lý Nghị, nhỏ giọng nghị luận việc khác thường của hoàng thương hôm nay.

“Nguyên soái, hoàng thượng đêm qua khác thường đã lưu hoàng hậu lại để thị tẩm. Có được mối quan hệ với hoàng hậu, sợ rằng hắn sẽ thiên về phía đảng phái của tể tướng. Cái này đối với chung ta thập phần bất lợi. Ngài đã chuẩn bị xử lỷ ra sao?” Binh bộ thượng thư Triệu Vô Úy cao gầy, tướng mạo tầm thường, đi phía sau của Lý Nghị mà cung kính hỏi.

“Triệu đại nhân yên tâm, hoàng thượng bây giờ không có thực quyền. Mặc dù hắn có thể thiên về phía đảng phái của tể tướng, chúng ta cũng không có tổn thất nhiều gì. Bây giờ quan trọng nhất chính là để hoàn thượng ra lệnh toàn lực chinh phạt loạn quân ở phương bắc. Đừng quên chúng ta nắm một nửa binh quyền của đế quốc, cũng như cái kế hoạch lớn kia!” Lão nguyên soái Lý Nghị hừ lạnh một tiếng, rồi nhàn nhạt nói, trong mắt tràn ngập sự tự tin!

Bên trong Long Tường cung, sau khi được hoàng thượng sủng hạnh, hoàng hậu nương nương Hứa Lâm lòng vô cùng ngọt ngào không có nghe lời dặn của hoàng thượng lúc rời cung, là phải nghỉ ngơi trên giường, mà đã thay một bộ trang phục màu trắng sạch sẽ vô cùng đoan trang, rồi truyền lệnh cho ngự trù phòng chuẩn bị điểm tâm cho hoàng thượng. Đồng thời nàng cũng phái cung nữ thân tín thông tri cho phụ thân tin tức vui, ngoan tật của hoàng thượng đã được chữa khỏi!

Diệp Phong vì vấn đế của nam man đế quốc và loạn quân phương bắc, khiến cho rất buồn bực, bãi giá trở về Long Tường cung, cũng không để thái giám truyền báo hoàng hậu ra nghênh đón, mà trực tiếp đi vào. Tiểu Thuận Tử thấy người chủ mới có chút mất hứng, trên đường không dám mở miểng nịnh bợ, chỉ cứ lẳng lặng đi theo.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!” Hoàng hậu đang ngồi ở trên trường y ở tại đại sảnh của Long Tường cung, thấy hoàng thượng với sắc mặt không tốt đi vào đại sảnh, vội vàng buông chén trà xuống, rồi quỳ xuống thi lễ. Cung nữ đứng trong sảnh cũng tự nhiên lần lượt quỳ xuống!

“Lâm nhi, trẫm không phải dặn nàng nghỉ ngơi trên giường mà? Sao nàng lại tùy ý xuống giường đi lại. Mau đứng lên cho trẫm!” Diệp Phong nhìn hoàng hậu mỹ lệ đã thay bộ trang phục màu trắng có phong thái đoan trang, tâm tình nhất thời đã tốt lên không ít, đi qua tự mình đỡ hoàng hậu đứng dậy!

“Hoàng thượng tảo triều rất sớm, chưa có ăn gì, làm sao thần thiếp có thể tùy ý nghỉ ngơi được!” Hoàng hậu nghe lời quan tâm của hắn, phương tâm ngọt ngào, thân thể mềm mại tỏa mùi thơm nhập vào lòng hắn. Nàng hiểu được hoàng thượng mất hứng, khẳng định là có việc gì đã xảy ra, vốn muốn mở miệng hỏi, nhưng liền chuyển sang việc hoàng thượng còn chưa dùng bữa, liền ôn nhu nói: “Hoàng thượng, điểm tâm đã chuẩn bị xong, ngài mau dùng bữa đi!”

“Được, được, trẫm hôm nay cùng Lâm nhi dùng bữa!” Ôm thân thể mềm mại thơm ngát, Diệp đại sắc lang lại tiếp tục nghĩ đến vấn đề khó giải quyết, nghe đề nghị ôn nhu của hoàng hậu xong, lúc này liền cao hứng gật đầu đáp ứng. Cho nên cái vấn đề loạn quân phương bắc và nam man đế quốc, hắn bây giờ không suy nghĩ nữa. Cũng như còn phải xử lý hắc bạch linh châu của thất sắc linh châu. Dù sao, cái ngai vị hoàng đế này là hắn lấy được. Tình thế của đế quốc đã loạn hết, lo lắng cũng vô dụng, cái gì cũng nên phải chậm rãi tiến hành.

Hoàng hậu mỹ lệ thấy hoàng thượng chiều theo ý của nàng như thế, nhất thời lộ ra nụ cười hạnh phúc, rồi luống cuống gọi cung nữ và thái giám đem thức ăn lên đại sảnh!

Đừng xem Thần Châu đế quốc hôm này có nội ưu ngoại hoạn, rất nguy cấp, nhưng bữa ăn của hoàng thượng không có chút thay đổi gì. Sơn trân dã vị, sanh mãnh hải tiên, cũng đã trên một trăm đĩa. Sau khi cung nữ dọn thức ăn xong xuôi, hương thơm từ thức ăn lập tức kích thích cái bụng của tên lưu manh kêu ‘cô lỗ’.

‘Má ơi, hơn một trăm đĩa thức ăn, hơn nhiều so với sự xa xỉ trước kia của lão tử, làm hoàng đế hưởng thụ ở khía cạnh này thật sảng khoái. Nếu không cần phải quản lý mấy cái chánh vụ nhàm chán thì rất rốt.’ Diệp Phong ôm hoàng hậu mỹ lệ ngồi ở trước bài nhìn trên bàn có hơn trăm đĩa thức ăn, trong lòng ‘sách sách’ cảm khái, tự mình múc một muỗng súp gà, rồi đưa đến bên miệng của hoàng hậu: “Lâm nhi, thân thể của nàng không tốt, ăn canh gà để bồi bổ!”

“Hoàng thượng ngài đang giễu cợt người ta…..” Hoàng hậu nghe hắn nói xong, nhìn vẻ mặt cười của hắn, không thuận theo liền trách móc một tiếng, phương tâm mừng thầm, rồi từ từ mở đôi môi anh đào đỏ ra, uống hết cả muỗng canh gà. Hoàng thượng tự mình đút súp, cái này là vinh dự khó có được!

Sau dọn điểm tâm xong, trong sảnh chỉ còn cung nữ thân tín của hoàng hậu, Diệp Phong nhìn mỹ nhân trong lòng ngực với bộ dạng hờn dỗi quyến rũ, trong lòng đại sảng, không úy kỵ gì húp một ngụm canh gà, rồi bỏ mặt ánh mắt chú ý của cung nữ, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, đưa canh qua miệng nàng!

“Hoàng thượng…..” Mặc dù trong đại sảnh chỉ còn lại cung nữ thân tính của mình, nhưng hoàng hậu mỹ lệ bị lưu manh hoàng đến đùa giỡn như vậy, cũng liền ngượng ngùng, rồi lại hờn dỗi, không thuận theo mà vặn vẹo thân thể mềm mại trong lòng của hắn, mặt ngọc nép sát trong lòng của hắn, cảm giác mình hạnh phúc vô cùng!

“Ha ha ha, Lâm nhi, nàng cùng trẩm là chồng già vợ già, còn mắc cỡ cái gì. Đến đây, trẫm đút cho nàng ăn!” Diệp Phong dùng cánh tay trái ôm hoàng hậu mỹ lệ, tay trái cũng thừa lúc nắn nóp cái mông đầy đặn của nàng, mà hưởng thụ nhục cảm, miệng thì cao hứng cười to, muốn tự mình đút cho hoàng hầu ăn.

“Hoàng thượng, ngài làm như vậy, thần thiếp không dám nhận nổi. Hay là để thần thiếp phục vụ ngài dùng bữa nha!” Hoàng hậu ôn nhu hiền hòa, nghe Diệp Phong nói xong, trong lòng thập phần vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nàng không thể để hoàng thượng bụng đói mà đút cho nàng ăn. Lúc này liền gấp một miếng thịt cá hấp, rồi cố ý làm nũng, để hoàng thượng âu yếm nàng ăn trước!

“A, a, được được, chúng ta cùng ăn!” Lưu manh hoàng đế nhìn hoàng hậu mỹ lện đang làm nũng trong lòng hắn, tâm tình càng sảng khoái hơn, cùng hoàng hậu, nàng một ngụm, ta một ngụm mà đút lẫn nhau cho đối phương ăn. Tư thế ôm ấp tại một chỗ như thế, chính là tiêu chuẩn của đôi phu thê mới yêu nhau.

Cung nữ đứng xung quanh, nhìn hoàng hậu của bọn họ rốt cuộc cũng thoát khỏi biển khổ, được hoàng thượng sủng ái, trong lòng đều thập phần mừng rỡ!

“Hoàng thượng, hôm nay tảo triều có phải đã xảy ra việc gì không? Ngài hình như trước đó không được vui cho lắm!” Hoàng hậu mỹ lệ thông tuệ, ỷ ỷ ôi ôi trong lòng của hoàng thượng, thấy thời cơ đã đến, ôn nhu hỏi. Dựa theo quy củ của hậu cung, phi tần đều không được tham dự chánh sự. Mặc dù có được sủng hạnh của hoàng thượng, hoàng hậu lúc này muốn hỏi về nó cũng phải cẩn thận.

“Ừ, buổi sáng, trẫm bị tranh chấp của hai đảng phái của nguyên soái và tể tướng làm cho có chút phiền não!” Diệp Phong dùng cánh tay trái ôm mỹ nhân, miệng vẫn nhai miếng thịt của cánh gà, mỉm cười trả lời.

Hoàng hậu nghe việc đó có liên quan đến phụ thân của mình, lập tức nhíu mày quan tâm nhìn hắn, cẩn thận hỏi: “Hoàng thượng, có phải là vấn đề của loạn quân phương bắc và nam man đế quốc không? Ngài chuẩn bị xử lý ra sao?”

“Tạm thời chưa có suy nghĩ gì!” Thái hậu ở hậu cung, cùng với một hậu hai phi là những người có mặt mũi, đều có không ít tai mắt để truyền tin tức qua lại, biết được tình hình của quốc gia cũng không phải là kỳ quái. Diệp Phong nhìn vẻ mặt quan tâm của mỹ nhân trong lòng, tự nhiên biết là thế nào, mỉm cười ôn nhu nói: “Yên tâm, có Lâm nhi ở đây, trẫm biết phải xử lý ra sao!”

“Tạ hoàng thượng ân sủng!” Hoàng hậu thông tuệ nghe xong hiểu được ý tứ của hoàng thượng, phương tâm vui mừng, cánh tay ngọc ôm chặt cổ hắn, cảm tạ đầy cảm kích. Diệp Phong nhìn hình dáng động lòng người của hoàng ậu, đang muốn đùa vui vài câu, bên ngoài đột nhiên vang đến tiếng của Tiểu Thuận Tử: “Thái hậu giá đáo!!”

Hoàng hậu nghe tiếng báo xong, mày liền chau lại, thân thể mềm mại lập tức thoát ly khỏi lòng ngực của Diệp Phong, đứng dậy chánh sắc nói: “Hoàng thượng, thái hậu tới, chúng ta mau ra ngoài tiếp giá, để tránh cho người khác nói xấu!”

‘Trời, lại đến lúc không tốt thế này. Hết lần này đến lần khác, lúc lão tử ăn thì lại bị làm phiền. Cái đám nữ nhân này thật là tốn thời gian!’ Diệp Phong nghe vậy trong lòng không vui mà ca thán, rồi cùng hoàng hậu ra khỏi đại sảnh để nghenh đón đại giá của thái hậu!

Bên ngoài Long Tường cung, thái hậu Lưu Khiết mỹ lệ, mặc bộ cung trang màu tím, đầu đội một cái nón có đuôi chim, mắt nhỏ, mặt đẹp, vẻ ngoài quyến rũ, tư thái nhẹ nhàng động lòng người, có vẻ ung dung cao quý, thái độ nghiêm trang!

‘Trời đất, đây chính là thái hậu ư? Đẹp quá, nàng chỉ mới bốn mươi tuổi ư? Sẽ không phải là tuổi giả chứ? ‘ Diệp đại sắc lang trợn mắt há mồm nhìn tư thái động lòng người của thái hậu mỹ lệ Lưu Khiết, nuốt nước miếng không ngừng, trong lòng không tin được mà thì thâm, cảm giác đại mỹ nhân này vô luận là dung mạo hay hình dáng đều có thể cọi lại cực phẩm trong các cực phẩm!

Hoàng hậu không biết ý nghĩ trong đầu của Diệp Phong, thấy hắn nhìn thái hậu mà sững sờ, không cúi đầu thi lễ, lập tức kéo ống tay áo của hắn dùng ánh mắt nhắc nhở hắn nhanh chóng thi lễ. Diệp đại sắc lang sau khi được hoàng hậu nhắc nhở, từ trong kinh ngạc tỉnh lại, vội vàng dẫn hoàng hậu cùng chúng cung nữ thái giám thi lễ thỉnh an thái hậu.

“Hoàng thượng đứng dậy. Các ngươi cũng đều đứng lên đi!” Thái hậu mỹ lệ Lưu Khiết nhìm bọn người hoàng thường thi lễ bái kiến, mở đôi môi đỏ và phất tay nói, tư thế đoan trang như phương, ung dung cao quý. Thấy vậy Diệp Phong vừa sửng sờ, trong lòng vừa hô to “tốt lắm!”

Lưu Khiết dưới sự đón tiếp của Diệp Phong và hoàng hậu, tiến vào đại sảnh, nhìn thấy đĩa thức ăn đang đầy khắp bàn, mở miệng cười nói: “Nguyên lai hoàng thượng đang dùng bữa với hoàng hậu. Ai gia thật là đến không đúng lúc rồi!”

Phong tình vạn chủng, mỹ lệ động lòng người. Lưu manh hoàng đế nhìn Lưu Khiết cười mỹ lệ, trong đầu nhanh chóng đưa ra đánh giá, miệng cung kính cùng hoàng hậu đáp lại, rồi thỉnh Lưu Khiết ngồi lên trường y ở đại sảnh.

Sanh mẫu của Chu Ngọc Long mất sớm, bởi thế Lưu Khiết không có quan hệ thân sanh mẫu tử. Giữa hai người rất có ít tình mẹ con, chỉ là danh xưng thôi. Lưu Khiết ngồi trên trường y nhìn hoàng hậu đứng bên trái, cùng với Diệp Phong đang ngồi bên phải để tiếp đãi, cười hỏi: “Hoàng thượng, nghe nói ngài đêm qua để hoàng hậu ở lại thị tẩm, có phải là bệnh tình đã chuyển biến tốt chăng?”

Diệp Phong tận lực áp chế nhìn Lưu Khiết không để lộ ra ánh mắt hóa sắc, từ từ trả lời: “Tạ thái hậu quan tâm, lần xuất hải này, trẫm gặp một vị lão thần tiên, nói trẫm là nhất quốc chi nhân, không thể mang bệnh mà du sơn ngoạn thủ không để ý đế triều chánh, rồi giúp trẫm chữa trị ngoan tậ, và dạy cho trẫm một bộ võ công tự vệ, muốn trẫm dùng hoàng quyền tạo phúc cho bách tính!”

“Lão thần tiên??” Lưu Khiết nghe hắn nói xong, mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lại lập tức ra vẻ tin tưởng mà nói: “Không nghĩ được rằng hoàng thượng lại có thể gặp được thần tiên trong truyền thuyết. Chân mạng thiên tử quả nhiên không ai có thể so sánh. Ai gia rốt cuộc không cần phải lo lắng về vấn đề nối dỗi. Đáng ăn mừng, thật đáng ăn mừng!”

‘Nữ nhân này không đơn giả a…..’ Diệp Phong vẫn chú ý đến Lưu Khiết đại mỹ nhân này, tự nhiên thấy được tia nghi hoặc trong mắt của nàng, trong lòng âm thầm kinh hãi, miệng thì cung kích bồi tiếu.

“Hoàng hậu, bây giờ thân thể của hoàng thượng được khang phục, khanh cũng không nên chiếm ngài làm của riêng. Hãy để cho những tỷ muội còn là một ít cơ hội!” Lưu Khiết nhìn Hứa Lâm mỉm cười nói, ý tứ rất rõ ràng, chính là không muốn để hoàng được một mình được đắc sủng, để tránh cho đảng phái của tể tướng có chỗ dựa là hoàng thượng, mà phá hư thế cục trong triều hiện tại.

“Vâng, thần thiếp nghe lời dạy của thái hậu!” Hoàng hậu mỹ lệ mỉm cười ứng thanh, tâm trạng cũng không lo lắng về lời của thái hậu. Nàng sớm đã quen cùng Lưu Khiết và hai vị hoàng phi kháng minh tranh ám đấu.

Lưu Khiết hôm nay đến gặp hoàng thượng chính là muốn biết vấn đề việc hoàng hậu thị tẩm. Bây giờ biết ngoan tật của hoàng thượng đã khang phục, tính tình và thái độ cũng chuyển biến nhiều, lý do nói là gặp thần tiên khiến nàng khó có thể tin được. Nàng nghe hoàng hậu ứng thanh xong, cũng không biết nói gì nữa, rồi được Diệp Phong va hoàng hâu tiễn, mang theo nghi vẫn rời khỏi Long Tường cung, chuẩn bị quan sát thật kỹ hơn. Còn về vấn đề loạn quân phương bắc và nam man đế quốc, nàng không muốn xen vào, chỉ yên lặng mà tọa sơn quan hổ đấu!

## 191. Chương 191 - Thâu Lưu Xuất Cung, Đế Đô Binh Quyền, Hiền Phi Nương Nương

Thất sắc linh châu không hổ là chí bảo truyền thuyết của Tác La Tư đại lục. Diệp Phong hái hắc bạch linh châu từ trên Thủy tinh thánh thụ xuống, để vào hai chén nhỏ chứa đầy nước sạch, không đến ba giây, hai viên linh châu lập tức bắt đầu tan rã, đều phát ra hương thơm nồng nàn, khiến người khác ngửi thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thư thái.

“Hoàng thượng, cái cây nhỏ thần kì này của ngài thật xinh đệp a, nó sao lại thật sự có bảy loại màu sắc? Có thể ăn không?” Thư phòng tại Long tường cung thiên điện, hoàng hậu Hứa Lâm nhìn Thủy tinh thánh thụ cùng ngũ sắc linh châu còn lại trên thư án (bàn đọc sách), ngạc nhiên hỏi Diệp Phong.

Trên chiếc ghế gỗ phía sau thư án, Diệp phong đã cho lui ra toàn bộ thái giám và cung nữ, đang ôm hoàng hậu mĩ lệ trong lòng, nhìn biểu tình kinh ngạc xinh đẹp của nàng, lại ngửi thấy mùi hương do hắc bạch linh châu tỏa ra, tâm tình rất sảng khoái, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng ướt át của hoàng hậu kiều diễm, cười nói:

“Món đồ chơi nhỏ này gọi là Thủy tinh thánh thụ, là lễ vật của lão thần tiên tặng trẫm. Chúng quả thật gọi là thất sắc linh châu, có thể ăn, nhưng không thể tùy ý ăn bậy được, phải bỏ vào trong nước hoàn tan bảy ngày mới được. Nếu trẫm uống trấp dịch của hắc bạch linh châu thì có thể tăng cường năng lực tự bảo vệ rất rất nhiều!”

“A, thần thiếp đã hiểu, cái này giống như là linh đan diệu dược trong truyền thuyết!” Hoàng hậu hiều dịu vừa nghe hắc bạch linh châu có thể tăng cường năng lực tự bảo của hoàng thượng, lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, sau đó ngẫm nghĩ, có chút mất mát nói: “Hoàng thượng, đêm nay thần thiếp không thể lại phục thị ngài tại Long tường cung nữa.”

“Hử? Không thể hầu hạ trẫm tại Long tường cung? Tại sao, nàng có sự tình gì sao?” Diệp Phong ôm chặt mỹ nhân, nhìn hắc bạch linh châu có thể tăng cường thực lực cho hắn trong chén, chính là ý dâm đang trỗi dậy trong đầu, nghe xong hoàng hậu nói, không nhịn được nhíu mày nghi hoặc hỏi.

Hoàng hậu thấy hắn nhíu mày. Nghĩ rằng làm hắn mất hứng nên vội vàng nói: “Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận, thần thiếp thân là thê tử của nàng, phục thị ngài là việc tối trọng yếu của thần thiếp trong kiếp này, thần thiếp không có sự tình gì muốn làm. Chỉ là thái hậu hôm nay vừa nhắc nhở thần thiếp không thể một mình chiếm trọn ngài. Thần thiếp không thể ngang nhiên phản đối ý tứ của thái hậu, chỉ đành trước tiên nên quay về Phượng Nghi cung. Hơn nữa đêm qua thần thiếp được hoàng thượng sủng ái quá lâu, bây giờ chỗ đó vẫn còn rất đau. Đêm nay cho dù ở lại, cũng không cách nào hầu hạ ...”

Nói đến gần cuối thì gương mặt ngọc khiết bạch của hoàng hậu cũng đã xấu hổ đỏ bừng lên. Thanh âm cũng nhỏ như muỗi kêu, nhìn gống như một tiểu phụ nhân thẹn thùng xấu hổ, bộ dạng khiến người khác rất yêu mến.

Diệp Phong nghe nàng nói xong. Nhìn hình dạng mĩ miều của nàng, trong lòng mừng rỡ, tay trái từ vai trái của nàng hạ xuống, nắn bóp bộ ngực nảy nở săn chắc, tay phải thâm nhập vào trong chiếc váy trắng, lần theo chiếc đùi quang khiết trắng nõn của nàng tiến đến vùng cầm địa mên nhân tiêu hồn kia. Cảm giác được chỗ đó quả thật bị thương không nhẹ, lúc này sủng ái cười nói:

“Lâm nhi của trẫm thật là một hoàng hậu tốt ôn nhu hiền dịu, từ hôm nay nàng không cần quá nhân nhượng thái hậu nữa. Trẫm không hi vọng nàng chịu uất ức, đêm nay phần lớn là do nàng không thoải mái, trẫm tạm buông tha nàng. Chờ nàng khôi phục, trẫm muốn thống thống khoái khoái mở ra hai nơi diệu xử khác của nàng ... ha ha ha ...”

“Ô không ... hoàng thượng, ngài chính là thích khinh thị thần thiếp. thần thiếu không chịu đâu ...” Hoàng hậu tối qua từ miệng của lưu manh hoàng đế đã biết hàm nghĩa của “hai nơi diệu xử khác”, bây giờ nghe hắn tán thưởng và suy nghĩ hoang đường, trong lòng vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, không nhịn được nũng nịu văn vẹo thân mình mê người trong lòng hắn phản đối.

“Thật sự là vưu vật khiến người khác yêu thích!” Diệp Phong nhìn mĩ lệ hoàng hậu trong lòng, trong tâm tán thưởng, nghĩ đền Tiểu Thuận Tử lúc sáng có nói với hắn những trò vui tại đế đô, có chút lòng hươu dạ vượn, cùng hoàng hậu hôn nóng bỏng một trận, sau đó để nàng rời đi, thu lại Thủy tinh thánh thụ cùng hai chén nhỏ, cùng Tiểu Thuận Tử cải trang, từ mật đạo mà Chu Ngọc Long cho người đào bới, lén rời khỏi vòng phòng vệ của hoàng cung!

Kỳ thật với năng lực của Diệp Phong, cho dù không dùng mật đạo, hắn cũng có thể mang Tiểu Thuận Tử lén rời khỏi hoàng cung, tuy nhiên với cá tình của tên gia hỏa này, tự nhiên sẽ chọn con đường thuận tiện và dễ dàng hành sự, có thời gian tránh né thị vệ tuần tra, không bằng đến những nơi vui vẻ của đế đô!

Lúc hoàng hôn, Diệp Phong bảo Tiểu Thuận Tử tìm cho hắn bản đồ chi tiết của Thần Châu đại lục, đại khái hiểu được sự phân bố thế lực của Thần Châu đế quốc và sáu nước còn lại, cũng như các nơi tập trung binh lực trong nước, cùng với ít nhiều địa điểm phân bố của phản quân. Hiện tại đã nghĩ đến một biện pháp để sắp xếp cho tốt!

Đế đô Thần Châu thành, tọa lạc tại trung ương đế quốc, là thành thị lớn nhất phồn vinh nhất trên cả đế quốc, kiến trúc đẹp vừa cổ kính vừa uy nghiêm. Mỗi khi đến đêm đèn hoa cùng treo lên rực rỡ, ánh sáng trải dài như dòng sông, người đến kẻ đi, náo nhiệt phi thường, đã nổi danh là thành tấp nập nhất!

“Thiếu gia, ngài xem phía trước bên trái con đường là Thanh phong trà lâu, là nơi thưởng thức trà nổi tiếng nhất đế đô chúng ta, đặc sản của họ là Thaah phong trà nổi danh cả đế quốc. Hơn nữa khi đang uống trà đồng thời còn được cô nương xinh đẹp đánh đàn trợ hứng!”

Từ cuối mật đạo, đi qua một khu nhà dân nhìn không hết thì không bao lâu đã đi vào con đường phố tấp nập người qua lại, Tiểu Thuận Tử toàn thân mặt trang phục hạ nhân màu xám, chỉ vào một trà lâu bên trái con đường, giới thiệu cho Diệp Phong, sau đó lại chỉ chỉ vào một hí viện (nơi diễn kich) phía trước nói: “Thiếu gia, đó là nơi xem kịch nổi danh đế đô, bên trong có không ít ca kỹ giỏi, ngài có hứng thú đi xem không?”

Diệp Phong mặc một bộ quần áo bằng tơ màu trắng, nhàn nhã cất bước dạo trên đường, nhìn những quầy hàng nhỏ đang chào mời hai bên đường, cùng với đám đông đang tới tới lui lui, trong lòng đây hứng thú, trong miệng ngâm nga một tiểu khúc mà người khác nghe không hiểu, lướt nhìn trá quán và hí viện, mở miệng nói: “Bổn thiếu gia không có hứng thú nghe kịch, Khát nước rồi thì đi uống trà tốt hơn!”

Chủ tử đã lên tiếng, Tiểu Thuận Tử lập tức hiểu ngay, chạy trước đến trà quán, trước tiên chọn một chỗ ngồi tốt tại cửa sổ góc phía đông lầu ba, rồi cung kính dẫn đường cho Diệp Phong lên lầu, hành vi tiêu chuẩn của nô tài.

“Ta nói tiểu thiếu gia, đến địa phương này uống trà có ý tứ gì gì chứ, không bằng đến Dục tiên lâu tìm vài thứ “ngon miệng” chơi đùa, giờ dã lên cơn nghiện rồi!”

“Ha ha ha, Trần đốc thống thật sự là sắc quỷ, cũng tốt, chúng ta bây giờ đến Dục tiên lâu tìm mấy “món ngon” chơi đùa, đên nay nhất định cho ngươi tận hứng!”

Diệp Phong và Tiểu Thuận Tử vừa ngồi xuống tại góc phía động lầu ba, vừa gọi xong nước trà vài một ít điểm tâm, liền nghe từ lầu bốn tiếu dâm tiếu ồn ào, Người đầu tiên lên tiếng thì không có gì, nhưng kẻ thứ hai lên tiếng liền gây sự chú ý của Diệp Phong. Đốc thống là chức quan cao nhất phẩm của triều đình!

“Thiếu gia, trên lầu có lẽ là Trần Viễn Sơn của hoàng vệ quân. Trần đốc thống, người này công phu không tầm thường, nhưng tham tửu háo sắc, là người theo phe cánh cùa nguyên soái!” Tiểu Thuận Tử thấy Diệp Phong nghe được tiếng dâm tiếu trên lầu, lập tức mở miệng giải thích.

Hoàng vệ quân, cấm vệ quân, thành vệ quân được xưng là tam đại hộ vệ quân. Trong đó binh lực hoàng vệ quân là năm vạn, là bộ đội tinh nhuệ nhất toàn quốc, trực thuộc hoàng đế, binh tướng không chỉ trẻ tuổi cường tráng, hơn nữa được trang bị tốt, đãi ngộ hậu hĩnh. Đáng tiếc, Chu Ngọc Long vô năng u tối, nhánh bộ đội tinh nhuệ này, sớm đã bị lão nguyên soái Lý Nghị thay thân tín là Trần Viễn Sơn vào từ mấy năm trước. Chu Ngọc Long muốn điều động nhánh bộ đội này, nếu Lý Nghị không chịu, Trần Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không hành động.

Cấm vệ quân là bộ đội phòng ngự trú trát tại khu vực chung quanh kinh thành, chủ yếu phụ trách nghiêm phòng khu vực quanh kinh thành không để ngoại địch xâm phạm. Binh lực mười vạn, trước mắt do đệ đệ của thái hậu Lưu Khiết, cấm vệ quân đốc thống Lưu Mãnh chưởng quản!

Thành vệ quân chủ yếu phụ trách vấn đề trị an của kinh thành, binh lực bốn vạn, do cháu của tể tướng Hứa Sơn, thành vệ quân đốc thống Hứa Chí Dương chưởng quản!

Ngoại trừ ba nhánh bộ đội ở trên, đế độ còn một nhánh hậu bị quân, chủ yếu là cách xưng hô thống nhất của các loại tân binh, ngày thường giao cho binh bộ huấn luyện, binh lực mười lăm vạn. Nếu các nhành bộ đội khác có thương tổn hay giải ngũ, tùy lúc sẽ lấy quân bổ sung từ hậu bị quân. Xem binh bộ là biết ngay, điều này tương đương với nguyên soái Lí Nghị chủ quản!

Tóm lại, nói tới nói lui thì Chu Ngọc Long là hoàng đế không có một chút binh quyền, ba thế lực lớn đã đem binh lực tại đế đô cũng như phần phân bố trên toàn quốc phân chia sạch sẽ.

“Hắc hắc, đường đường là hoàng vệ quân thống quản lại gọi kẻ khác là tiểu thiếu gia? Có ý tứ, lão tử phải đến xem kẻ hắn gọi là ai!” Diệp Phong nghe xong giải thích của Tiểu Thuận Tử, trong mắt lóe lên một tia sát khí, trên miệng lại có nụ cười lạnh nhẹ nhàng đầy tư lự. Tiểu Thuận Tử đã thấy qua năng lực của hắn, không kềm được rùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ Trần đốc thống gặp vận rủi rồi.

Tiếng giầy da nện lên sàn gỗ dồn dập vang lên, hoàng vệ quân độc thống Trần Viễn Sơn, đầu tóc vẫn còn đen nhánh, trên mặt đầu râu, thân thể cao lớn tráng kiện, mặc một bộ trang phục màu đen, cùng với bốn gã hạ nhân, cùng một thanh niên tuấn mỹ, khí chất cao ngạo, mặc y phục xanh nhạt, tay cầm chiết phiến, từ lầu bốn đi xuống, rời khỏi quán trà!

“Thiếu gia, tiểu tử kia là Lý Minh con cầu tự (tuổi già mới có) của Lý Nghị. Bình thường kẻ hung hăng nhất đế đổ chính là hắn, khi nam phách nữ không từ chuyện ác nào, danh tiếng cực xấu!” Tiểu Thuận Tử nhẹ nhàng giải thích cho chủ tử.

“Con cầu tự à? Hừ hừ, tốt, rất tốt ...”Diệp Phong ngồi trên ghế, thông qua cửa sổ quan sát Lý Minh cùng Trần Viễn Sơn, hai mắt xoay chuyển loạn lên, trong đầu nảy ra ý xấu, nói với Tiểu Thuận Tử: “Đi, chúng ta cũng đến Dục tiên lâu, thiếu gia tìm vài vị cô nương cho ngươi vui đùa!”

Mang thái giám đi tìm cô nương, tên gia hỏa này cũng thật giỏi lôi kéo. Tiểu Thuận Tử nghe hắn nói xong, lập tức xấu hổ gãi đầu cười theo, tính tiền rồi cùng hắn rời khỏi quán trà, không nhanh không chậm bám theo phía sau bọn Lý Minh.

Cùng lúc đó, hậu cung phòng bị sâm nghiêm, trong Tĩnh Nguyệt cung, nữ nhi của Định Đông vương, Hiền phi Liễu Nhược Yên xinh đẹp như đóa phù dung đọng sương, mặc váy dài bằng sa màu lục, mái tóc đen suôn mềm xõa ra, đang ưu mỹ ngồi sau cầm án trong thư phòng, nhẹ nàng cử động ngón tay ngọc trắng nõn, gảy lên cầm khúc u oán cô tịch của nàng.

“Nương nương, lão nô nghe được tin tức từ thái hậu, ác tật của hoàng thượng đã hồi phục. Đêm qua hoàng hậu ở tại Long Tường cung, quả thật đã cùng hoàng thượng làm việc phu thê!” Nhũ nương tuổi khoảng năm mươi của Liễu Nhược Yên, Triệu ma ma, tiến vào thư phòng, cung kính bẩm báo với nàng, sắc mặt vui mừng, trong ánh mắt mang theo sự cao hứng vì nàng.

“Biết rồi.” Liễu Nhược Yên nghe vậy thoáng nhíu mày, tựa hồ vẫn không để việc này trong lòng, vẫn tiếp tục gảy khúc đàn cô tịch u oán của nàng.

Triệu ma ma thấy thế trong lòng thầm than, nhẹ giọng hỏi: “Nương nương, ngài không chuẩn bị đi gặp hoàng thượng sao? Bây giờ là thời cơ rất tốt để có sự sủng ái của hoàng thượng, nếu bị hoàng hậu hay Đức phi cướp trước bá chiếm hoàng thượng, sau này trong cung khẳng định sẽ không còn chỗ đứng cho ngài. Vì bản thân ngài và thế lực của gia tộc, ngài nhất định phải hết sức hành sự sớm đi ạ!”

“Nhũ nương, ngươi yên tâm đi, ta trong lòng đã có tính toán!” Hiền phi nương nương Liễu Nhược Yên nghe vậy lạnh nhạt trả lời, vẫn nhẹ nhàng vỗ về cây huyền cầm của nàng như trước.

## 192. Chương 192 - Giang Hồ, Mỹ Nhân, Cừu Sát

Dục tiên lâu, nơi tầm hoan tác loạn của thương gia cự phú, cao quan quý hiển tại đế đô, là nơi phong nguyệt hào hoa nhất, xa xỉ nhất đế đô. Khách làng chơi đến nơi này tầm hoan đều có thân phận nhất định, người thường căn bản không trả nổi tiền vào đây!

Diệt thế ma cung một trong thập đại thế lực giang hồ tại Thần châu đế quốc bao gồm nhất giáo, nhị cung, tam bang, tứ minh, thực lực chỉ dưới Cửu u tà giáo, cùng tề danh với Thiên cơ cung. Dục tiên lâu là sản nghiệp ngầm của Diệt thế ma cung. Dục tiên lâu có thể ở tại đế đô nơi các đại thế lực tụ tập, nguyên nhân chủ yếu là do dẫn đầu trong việc phong tao.

Ngoại trừ ba thế lực lớn của quan phương(thế lực quan quân triều đình), căn bản không ai biết Dục tiên lâu chính là sản nghiệp của Diệt thế ma cung. Đương nhiên, ba thế lực lớn tại đế đô biết nội tình che dấu của Dục tiên lâu, cũng là do Diệt thế ma cung cố ý lộ ra. Bởi vì họ muốn tại đế đô này giở chút mánh khóe để tạo chỗ đứng, nên muốn lấy lòng ba thế lực lớn, việc gì cũng không thể đắc tội!

“Thiếu chủ, nhi tử độc nhất Lý Minh của nguyên soái cùng Hoàng vệ quân đốc thống Trần Viễn Sơn đã đến đây, muốn mời ngài đến gặp mặt!”

Một gian phòng trên lầu năm vốn không dùng tiếp khách của Dục tiên lâu, Diệt thế ma cung Mị ảnh đàn đàn chủ Sở Hồng mĩ diễm phong tao, mặt một bộ y phục gợi cảm màu lam, nhìn thiếu chủ mĩ lệ Mộ Dung Linh đang ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh đêm, cung kính bẩm báo.

“Lại đến à? Tên nhị thế tổ này thật sự là một kẻ phiền phức không tầm thường!” Mộ Dung Linh mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, đôi mắt phượng câu hồn đang ngắm cảnh đẹp trong đêm, nghe vậy mày liễu cau lại, bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Sở Hồng thấy thế hỏi: “Thiếu chủ có muốn thuộc hạ giải quyết điều phiền toái này không?”

“Tính ra, hắn có giá trị lợi dụng rất lớn, diệt trừ hắn sẽ ảnh hưởng đến đại kế của phụ thân, ta và ngươi đi xuống gặp hắn!” Mộ Dung Linh nhún nhún vai, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói lạnh nhạt, đứng dậy cùng Sở Hồng rời khỏi bao sương.

So sánh với chốn phong nguyệt tại tây phương mà Diệp Phong đã kiến thức quá nhiều thì lần đầu đặt chân tới trường phong nguyệt tại phương đông, mang cho hắn không ít cảm giác mới lạ,. Tong đại sảnh không có vũ nữ thoát y ăn mặc khêu gợi, chỉ có ca nữ đang gảy đàn xướng khúc. Khách ngồi trong sảnh cũng không giống ở phương tây trong miệng toàn dâm ngôn lãng ngữ, thậm chí hành lạc trước đám đông, ở đây mọi người đều ôm trong tay kĩ nữ xinh đẹp, đang uống trà nghe hát, nhiều nhất là hai tay có chút không quy củ mà thôi.

Bất quá chỉ cần không phải khờ dại thì đều có thể thấy những người này chỉ ra vẻ bên ngoài, chờ đến sau khi đi vào khách phòng, dùng mông để nghĩ cũng biết bọn khách làng chơi ở nơi nào trên thế giới cũng cùng một phường háo sắc!

Đa số khách chơi đến Dục tiên lâu, đều thích tại đại sảnh ôm kĩ nữ xinh đẹp, thưởng thức tiếng đàn và tiểu khúc. Dù sao các chủ nhân đủ tiền vốn đi vào Dục tiên lâu, rất ít có loại sắc quỷ thèm khát chưa từng đùa giỡn nữ nhân. Đối với bọn người có thân phận này, tịnh không vội nói đến sắc dục, ngồi ở đại sảnh cùng người quen trò chuyện, thưởng thức âm nhạc, là một loại hưởng thụ không tệ!

Lý Minh cùng Hoàng vệ quân đốc thống Trần Viễn Sơn đến Dục tiên lâu đều thích ngồi lại tại đại sảnh một lúc rồi mới tìm kĩ nữ dâm lạc. Vì điều này khiến hai tên háo sắc rất hư vinh, ngồi ở vị trí đầu ở đại sảnh nghe hát, tiếp theo là những khách chơi ở chung quanh đến tham kiến cung kính với bọn chúng.

Tiểu Thuận Tử đi theo Diệp Phong, tại góc phía đông của đại sảnh chọn lựa một chiếc bàn trống, có thể quan sát thấy rõ ràng cử động của Lý Minh và Trần Viễn Sơn tại góc phía tây. Ngồi trên ghế, Tiểu Thuận Tử sờ mó chiếc mặt nạ dịch dung trên mặt mình, cảm giác mười phần tân kỳ, trong lòng bội phục chủ tử không chỉ có thực lực cao tuyệt mà còn có công phu cải trang thần diệu. Lúc này bọn cao quan trong đại sảnh, ai cũng đừng hòng nhận ra thân phận của họ!

Dục tiên lâu kĩ nữ mặc dù tư sắc không tệ, nhưng trong mắt Diệp Phong vốn thưởng thức qua nhiều mỹ nhân cực phẩm, các ả cũng chỉ xem như một ít dung tư tục phấn, không tạo được một chút dục vọng ở Diệp Phong. Bất quá đến kĩ viện mà không tìm cô nương bồi tiếp, khẳng định sẽ khiến người khác hoài nghi, bởi vậy Diệp Phong cũng để tú bà tìm đếm mấy cô nương bồi tiếp đùa giỡn, để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch xấu xa của hắn.

“Uy, ta nói Lam lão bản, ngươi rốt cuộc muốn để thiếu gia chúng ta chờ bao lâu? Mau mời Tiết cô nương đến đây!!” Góc phía tây đại sảnh, Trần Viễn Sơn uống cạn một chén liệt tửu, vuốt vuốt những giọt rượu rơi trên râu, cao hứng ngẩng đầu hướng phía lầu trên hét lớn.

“Ai yêu, đến, đến, ta nói Trần đốc thống, ngài thật sự là người nóng vội!”

Sở Hồng và Mộ Dung Linh đối với người ngoài đều dùng tên giả, một người tên là Lam Ninh, một người gọi là Tiết Linh, phân biệt giả làm thân phận Dục tiên lâu lão bản và Thần châu đệ nhất ca cơ. Sở Hồng đang từ trên lầu đi xuống đại sảnh, nghe tiếng quát của Trần Viễn Sơn, vội vàng cúi đầu nhìn xuống dưới, phong tao cười duyên trả lời.

“ha ha ha, tiểu thiếu gia chờ Tiết cô nương, bổn đốc thống thì vẫn chờ Lam lão bản. Nàng nói ta có thể nào không nóng vội?!” Trần Viễn Sơn mắt thấy người đã đến, lập tức cao hứng cười to, ngữ khí tỏ vẻ mười phần ám muội, những khách chơi chung quanh quen biết gã, đều cười to lên theo.

Nhiều năm quản lý chốn phong nguyệt như Dục tiên lâu, Sở Hồng sớm đã sớm có tập quán bị người khác chiếm tiện nghi trên ngôn ngữ, thêm vào Trần Viễn Sơn biết thân phận chính thức của ả, căn bản không dám có chủ ý với ma nữ giết người không chớp mắt như ả. Bởi vậy ả không một chút để ý tiếng cười trong sảnh, phong tao hi hi cười duyên, dẫn Mộ Dung Linh xinh đẹp như tiên, dọc theo thang lầu từ từ đi vào đại sảnh.

“Tới rồi, mau xem, Thần châu đệ nhất ca cơ Tiết Linh, hôm nay mọi người thật sự đã được hưởng vẻ vang của Lý thiếu gia, có thể tận mắt thấy phong thái của Tiết cô nương, tam sanh hữu hạnh, tam sanh hữu hạnh a!”

Phong thái của mĩ nhân Mộ Dung Linh khi chậm rãi bước vào đại sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn khách trong sảnh, vô số con mắt hoàn toàn dán chặt trên người nàng, bám chặt không rời, tiếng than thở cùng hâm mộ từ từ vang lên, có không ít người trong lòng thầm mắng Lý Minh mạng chó có lão phụ thân, là Nguyên soái, che chở.

‘Khà khà, đúng lúc, rất đúng lúc, Thần châu đệ nhất ca cơ? Ta còn nhớ Nguyệt nhi hình như là Mạt La đệ nhất vũ cơ? Ca cơ và vũ cơ, hắc hắc, có ý tứ, hắc hắc ...’ Hai mắt Diệp Phong, vốn đang đánh giá mười mấy nam tử ngồi cách bàn Lý Minh không xa, cảm giác những người này có điểm cổ quái, mắt thấy một vị tuyệt sắc mỹ nhân mặc váy dài trắng như tuyết đi vào đại sảnh, hai con mắt láo liên lập tức tập trung gắt gao vào tuyệt sắc mỹ nhân, không còn tâm tư xem xét bọn xú nam nhân kia.

“A a, Tiết cô nương, mau mau, mời ngồi bên này!” Lý Minh nhìn Mộ Dung Linh xinh đẹp như tiên, trong mắt tràn ngập dục vọng muốn chiếm hữu, cố gắng làm ra một dáng vẻ phong độ, đứng dậy kéo chiếc ghế phía bên phải gã, muốn mời Mộ Dung Linh ngồi bên cạnh gã.

“Đa tạ Lý thiếu gia!” Mộ Dung Linh nhìn ánh mắt Lý Minh, trong lòng kinh bỉ ác tâm, nhưng vì đại kế của phụ thân, chỉ đành cười ngọt ngào, không ngờ lúc nàng vừa định đi tới ngồi xuống, mười mấy nam tử ở bốn phía lấy nhuyễn kiếm từ eo ra , nhắm vào Lý Minh.

Bọn khách làng chơi trong đại sảnh, đột nhiên thấy có người rút kiếm muốn giết Lý Minh, đa số người muốn trốn đi, chỉ có một ít quan viên thuộc đảng của nguyên soái, hô hào bọn tùy tùng đến giúp đỡ. Mộ Dung Linh và Sở Hồng thấy tình huống này, liếc mắt nhìn nhau, đếu ra vẻ kinh hoảng lui về phía sau. Người dám giết Lý Minh, rất có thể là bọn quan quân của hai đảng còn lại, các nàng không muốn tìm phiền toái đến cho mình.

“Lý Minh, người là đồ súc sinh ỷ thế hại người, hôm nay ta báo thù cho thê nữ bị người gian sát!”

Đám người chạy tứ tán, tình huống bốn phía Lý Minh dần dần rõ ràng, bao quanh gã và Trần Viễn Sơn cùng với tám gã tùy tùng là tổng công mười bảy người, thủ lĩnh là một người mặc tử y, vóc người nhỏ bé, khuôn mặt dùng vải gai che kín, ánh mắt nhìn Lý Minh tràn ngập hận ý!

“Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vương Mãnh của Linh Xà kiếm phái, lần trước để ngươi may mắn chạy thoát, lần này lại dám ngông cuồng trước mặt bổn đốc thống, hôm nay bổn đốc thống sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chết!”

Trần Viễn Sơn nhìn nam nhân thấp bé dẫn đầu, khinh thường hừ lạnh, tiếp nhận từ trong tay tùy tùng cương đao dài năm thước, bảo hộ phía trước Lý Minh trên mặt đầy nét cười, thấn thái tự tin, một chút cũng không để địch nhấn vào mắt!

“Trần Viễn Sơn, người là con chó săn nhờ quyền cậy thế, hôm nay lão tử cho dù chết, cũng phải diệt trừ bọn ác quan không từ chuyện ác nào như các ngươi!”

Vương Mãnh nhìn bộ dạng của Lý Minh và Trần Viễn Sơn, trong lòng lửa giận thiêu đốt, mở miệng mắng lớn, hô hào mười sáu gã đồ đệ còn lại, liều mạng xông tới sát bọn chúng, triển khai chém giết kịch liệt, muốn nhanh chóng giết chết kẻ vô sỉ trước mặt!

Tám gã tùy tùng của Lý Minh, đều có một thân công lực không thường, thêm vào cao thủ như Trần Viễn Sơn, bọn người Vương Mãnh nếu không thể nhanh chóng giải quyết mục tiêu, tùy tùng của bọn quan viên còn lại xông tới, bọn họ sẽ chắc chắc phải chết.

Linh Xà kiếm phái là một môn phái nhỏ cách đế đô không xa về phía đông, thê tử và nữ nhi xinh đẹp của Vương Mãnh, vì ra ngoài dạo chơi đế đô, bị Lý Minh háo sắc nhìn trúng, bắt về trong phủ, đem mẫu nữ để cùng một giường, cưỡng bức dã man, sau khi chính gã thỏa mãn lại đưa cho tùy tùng hưởng thụ, khiến cho thê, nữ của Vương Mãnh bị cưỡng gian đến chết!

Sau đó, Lý Minh vì để diệt trừ hậu hoạn, để Trần Viễn Sơn mang binh đến tiêu diệt Linh Xà kiếm phái. Vương Mãnh trong tiếng cười gian ác của Trần Viễn Sơn, biết sự tình thê, nữ bị gian sát, trong lòng bi phẫn cuộn trào, biết không phải là đối thủ của Trần Viễn Sơn, phải dẫn môn nhân liều mạng phá vây, may mắn trốn thoát ma chưởng, vẫn tiềm phục tại đế đô, chớ thời cơ báo thù. Hôm nay hắn thấy Lý Minh mang theo không nhiều tùy tùng, liền trà trộn vào bọn khách làng chơi, muốn nhân cơ hội này báo thù!

‘Hắc hắc, có ý tứ, không nghĩ tới lại có kẻ dám hớt tay trên động thủ trước trẫm, nhân phẩm của tên Lý Minh này thật ác liệt a...’ Bọn kĩ nữ bị đả đấu dọa chạy trốn lên lầu, lưu manh hoàng đế Diệp Phong nhấp một ngụm trà, nhìn tình huống giữa sân, trong lòng xấu xa cười thầm, ngẫm nghĩ rồi dặn dò Tiểu Thuận Tử vài câu, chuẩn bị thực hành trò xấu xa của hắn.

“Thiếu chủ, bọn này không phải là người của hai đại thế lực kia. Có cần cho người của chúng ta đến hỗ trợ Lý Minh không?” Sở Hồng cùng Mộ Dung Linh lùi đến nơi an toàn trên thang lầu, nhìn tình huống trong sảnh nhẹ nhàng hỏi.

“Có Trần Viễn Sơn và nhiều tùy tùng của bọn quan viên, những người đó căn bản không thể ám sát thành công, chúng ta không cần vì lấy lòng Lý Minh mà gây thêm chuyện, nếu bại lộ thân phận để bọn tự xưng là chánh đạo nhân sĩ biết được, khẳng định sẽ dây dưa không dứt, ảnh hưởng đại kế của phụ thân. Cứ để bọn họ tự mình giải quyết!”

Bây giờ Thần Châu đế quốc hỗn loạn bất kham, không thể để ý đến chuyện giang hồ, trước giờ chánh, tà, ma ba đạo bất hòa, không có ước hế của quan phủ, ngày thường tranh đấu trở nên hung bạo, chỉ chút chuyện là sẽ bùng nổ. Mộ Dung Linh xinh đẹp như tiên, khẽ vén tóc mai bên trái, mỉm cười nói, căn bản không có ý nhúng tay vào.

## 193. Chương 193 - Kiếm Thuật Kinh Địch, Lưu Manh Sát Thủ

Bọn tùy tùng của quan viên đến hỗ trợ trong đại sảnh đều xông lên, Vương Mãnh đang cùng Trần Viễn Sơn chém giết, trong lòng biết nếu không lập tức giải quyết mục tiêu, chính mình và mọi người chắc chắn phải chết, vì vậy thay đổi đấu pháp, liều mạng bỏ qua công kích, dùng tuyệt chiêu “Linh xà thổ tín” nhắm vào Trần Viễn Sơn. Nhuyễn kiếm theo cánh tay phải của gã rung động, hình thành một mũi kiếm nhọn như con rắn dài, nhanh chóng xoay tròn, từng đạo bạch mang kiếm khí bắn ra tua tủa như tên nhọn, từ trong miệng rắn thoát ra, bắn về phía Trần Viễn Sơn.

“Ha ha ha, Vương Mãnh, chiêu Linh xà thổ tín này của ngươi vô dụng với lão tử, xem bổn đốc thống tiễn ngươi đi đoàn tụ với thê, nữ!”

Trần Viễn Sơn thấy Vương Mãnh sữ dụng tuyệt chiêu, miệng ha ha cười to khinh thường, tay phải nâng ngũ xích cương đao lên quá đầu, thi triển ra tuyệt kĩ sát nhân “chiến tương tam liên trảm”, đao kình màu trắng hùng hậu mênh mông, theo sự vung múa của cánh tay phải, một trên, một trái, một phải, chia làm ba đường, gầm lên chém về phía Vương Mãnh!

“Oanh...”

Đao kình mênh mông cùng kiếm khí bắn tới chạm vào nhau, sinh ra tiếng nổ ầm ĩ, khí lưu tràn ngập, kiếm khí của Vương Mãnh không địch lại đao kình của Trần Viễn Sơn, bị oanh kích trực diện, mặc dù có kình khí hộ thể, nhưng vẫn bị trọng thương trí mạng!

“Thiên đạo bất công ... thiên đạo bất công .. hự ...” Vương Mãnh lúc sắp chết, trong đầu nghĩ đến thê, nữ bị gian sát đến chết, trong lòng tràn ngập oán hận thê lương gầm lên, cuối cùng hộc ra một ngụm máu, ngã xuống bỏ mình!

“Sư phụ!!!” Bọn đệ tử của Vương Mãnh thấy gã chết thảm, nhất thời phát ra trận trận tiếng gào bi thảm, tựa hồ đã nổi điên, lao về phía Trần Viễn Sơn, muốn báo thù rửa hận cho vị sư phụ đã dưỡng dục họ!

“Ha ha ha, bọn phế phẩm các ngươi căn bản không xứng cùng đốc thống đại nhân giao thủ, đi chết đi!” Tùy tùng của Lý Minh, cùng với tùy tùng của bọn quan viên đến hỗ trợ, thấy Trần đốc thống đã giết đầu lĩnh của thích khách, đều ha ha cười to, ngăn chặn toàn bộ đệ tử của Vương Mãnh, lạnh lùng dùng loạn đao giết hết!

“Hừ, một đám phế vật không biết lượng sức!” Lý Minh vẫn lẳng lặng ngồi xem, thấy toàn bộ thích khách đều bị giải quyết. Nhìn những thi thể trên mặt đất, khinh thường hừ lạnh một tiếng, làm ra một bộ đang rất có phong độ, đi tới trước Mộ Dung Linh và Sở Hồng, mỉm cười nói: “Tiết cô nương, Lam lão bản, mang loại phiền toái này đến cho các nàng, thật sự là xấu hổ. Tất cả tổn thất hôm nay đều tính lên ta!”

“Ai yêu, Lý thiếu xem ngài nói kỳ vậy, địa phương của chúng ta xuất hiện thích khách. Ngài không trách tội đã là khai ân rồi, sao còn dám đòi ngài bồi thường chứ!” Sở Hồng phong tao nói khách khí, phất tay ra hiệu bọn người làm trong kĩ viện, để chúng rửa sạch hiện trường.

“Không tệ, là một thanh hảo kiếm , nhưng chủ nhân của kiếm lại quá uất ức, ngay cả một tên súc sinh cũng đánh không lại!” Lúc bọn phục vụ trong kĩ viện muốn rửa sạch hiện trường, Diệp Phong mang mặt nạ dịch dung, lại đột nhiên đi tới bên cạnh thi thể Vương Mãnh, nhặt nguyễn kiếm của gã lên, búng lên mũi kiếm, mỉm cười lắc đầu than thở.

“Hỗn trướng, tiểu tử ngươi nói gì!?” Trần Viễn Sơn tính nóng như lửa, chính là đang muốn tìm chỗ để “xử lý” Sở Hồng phong tao, nghe Diệp Phong nói, lập tức giận dữ, quay đấu nhìn hắn trầm giọng quát lên!

“Người kia là ai?” Mộ Dung Linh, Sở Hồng, Lý Minh, cùng với quan viên và tùy tùng trong đại sảnh, kĩ nữ, phục vụ, con mắt của mọi người đều chú ý Diệp Phong, không hiểu lai lịch của kẻ nọ, ngang nhiên dám nhục mạ hoàng vệ quân đốc thống!

Thái giám thân cận Tiểu Thuận Tử của lưu manh hoàng đế cũng biết thực lực cường đại của chủ tử, từ đầu đã không lo hắn xảy ra chuyện, được chủ tử dặn dò trước, lúc chủ tử hành động thì tên nô tài này đã sớm rời khỏi Dục tiên lâu, đến một chỗ bí mật phía sau lâu chờ chủ tử đến hội họp.

“Khặc khặc, thì ra ngươi không chỉ là súc sinh ma còn bị điếc nữa!?” Diệp Phong chơi đùa với nhuyễn kiếm trong tay, ngồi lên cạnh bàn gần đó, nghiêng đầu nhìn Trần Viễn Sơn, khinh thường cười nhẹ.

“Mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn chết!” Trần Viễn Sơn nghe vậy giận dữ, quay đầu nói với bọn tùy tùng: “Đến chém chết tên tạp toái đó cho lão tử!”

“Vâng!” Có chuyện tốt để lấy lòng Hoàng vệ quân đốc thống, quan viên tùy tùng thuộc đảng nguyên soái tại đây, ai cũng không nghĩ sẽ bỏ qua, đều cao giọng nhận lệnh, cười nanh ác lao tới thanh niên đang ngồi trên ghế.

Cái bàn nơi Diệp Phong ngồi, vừa có người uống rượu dùng cơm, trên bàn còn để lại ống đũa bằng trúc, trước mắt tên gia hỏa này thấy một đám tùy tùng không biết sống chết hướng về hắn vọt tới, trên mặt lộ ra nụ cười ác độc, tay trái vận dụng nhu kình vỗ lên mặt bàn gỗ, đem toàn bộ đũa trúc chấn tung lên, lập tức tay trái vận kình huy vũ, bạch mang chánh khí lập tức dẫn động đũa trúc, như tia chớp bắn về phía bọn tùy tùng không biết sống chết!

“A ... a” Bon tùy tùng đang xông tới thực lực so với Diệp Phong cách biệt như đất với trời, một ống đũa trúc bay như tên nhanh như điện xẹt, lập tức bắn bọn chúng kêu la thảm thiết, chỉ bỏ công phu vài giây, toàn bộ đều ngã chết trên mặt đất.

“Chánh khí thật mạnh, người kia là ai? Trong chánh đạo cho tới giờ chưa nghe nói qua nhân vật này?” Mộ Dung Linh, Sở Hồng, Trần Viễn Sơn cùng những người có hiểu biết nhìn thủ đoạn dùng đũa trúc giết người của Diệp Phong, đều kinh ngạc nhíu mày, càng thêm khó hiểu lai lịch của người này.

“Tiều tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngang nhiên đám hạ sát thủ với quan binh!” Trần Viễn Sơn quắc mắt nhìn Diệp Phong trầm giọng quát mắng, không còn vẻ khinh thường như vừa rồi, đã nội lên cả mười hai phần sợ hãi. Vận kình dùng đũa mềm giết người, loại thủ đoạn này gã cũng có thể dùng, bất quá gã tự biết không thể làm dễ dàng như đối phương.

“Hạ sát thủ? Hắc hắc, muốn biết lai lịch của lão tử à? Nói cho ngươi vậy, lão tử xưng danh là “vô danh sát thủ”, hôm nay nhận tiền của người khác, tới lấy hai cái mạng chó của ngươi và Lý Minh!” Người tài cao thì gan lớn, lưu manh hoàng đế ngồi trên ghế, đốt một điếu Phiêu phiêu dục tiên, nghiệng đấu nhìn Lý Minh và Trần Viễn Sơn, trong đầu thầm tính kế độc, cười ám muội nói hàm hồ. Hôm nay hắn muốn diệt đốc thống Trần Viễn Sơn, ngày sau tìm cách thu hồi binh quyền của Hoàng vệ quân, còn thuận tiện giải quyết tên nhị thế tổ Lý Minh, khiến Lý Nghị đoạn tử tuyệt tôn!

“Sát thủ?!”

Người nói vô tình, người nghe có ý, không tính hai đảng đối địch còn lại, Lý Minh và Trần Viễn Sơn bình thường cũng đã đác tội với vô số người, thêm vào không ai biết nhân vật mà Diệp Phong tự xưng, cho nên Diệp Phong vừa nói ra, hai người bọn chúng cùng Mộ Dung Linh và mọi người ở đây đều tin tám phần.

“Nếu người là sát thủ, bổn đốc thống không rảnh nói nhảm với ngươi, chúng ta dùng tay chân để thấy rõ thực hư vậy!” Đã biết đối phương muốn giết mình, Trần Viễn Sơn trong lòng kinh sợ, hai tay cầm chắc đao, dùng ánh mắt ra hiệu Lý Minh lùi lại phía sau, muốn bắt sống thanh niên trước mặt để hỏi chủ mưu phía sau. Nếu là hai đại thế lực còn lại sai khiến, liền có thể lợi dụng thanh niên này cáo trạng lên hoàng thượng, đả kích thế lực của kẻ đối địch.

“Thiếu chủ, thanh niên này thực lực rất mạnh. Chúng ta có cần hỗ trợ hay không?” Sở Hồng nhìn thanh niên bình phàm giống như một tiểu lưu manh, cùng với Trần Viễn Sơn tay cầm chắc ác đao chuẩn bị chiến đấu tận sức, nhẹ giọng hỏi bên tai Mộ Dung Linh.

“Một sát thủ lại dùng chánh khí, tên này thật hiếm thấy, xem ra hôm nay muốn không hỗ trợ cũng không được. Chúng ta đi cải trang một chút!” Mộ DUng Linh đáp khẽ, cùng Sở Hồng lặng lẽ rời đi.

Thực lực của Trần Viễn Sơn, đa số người ở đây đều biết, thủ đoạn dùng đũa trúc giết người của Diệp Phong cũng khiến mọi người biết rõ thực lực của hắn không tầm thường, bởi vậy bây giờ hai cao thủ muốn so chiêu, tất cả mọi người biết ý lập tức lùi lại phía sau, đế tránh bị liên lụy.

“Tiểu tử, Có bản lãnh gì cứ xuất ra để bổn đốc thống xem thử!” Trần Viễn Sơn thấy đối thủ vận mang theo ý cười bỡn cợt và rề rà không động thủ, trong lòng cảnh giác không chuẩn bị động thủ trước, muốn cho đối phương ra chiêu trước để thăm dò lai lịch.

“Được rồi, nếu ngươi đã hư ngụy như thế, vậy cho người kiến thực sự lợi hại của lão tử!” Diệp đại lưu manh nhìn Trần Viễn Sơn hắc hắc cười lạnh, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đã tiến đến cách phía trước Trần Viễn Sơn năm thước, hai chân tiến tới trước, tay phải rung động nhuyễn kiếm, vung ra vô số kiếm ảnh, giống như cơn sóng mãnh liệt, nhanh chóng đánh về phía Trần Viễn Sơn.

“Kiếm thuật thật lợi hại ...” Trần Viễn Sơn trong lòng giật mình kinh hãi. Hai tay cầm đao cuống quýt vung múa trước người, chém bổ ra mười mấy đạo đao kình hùng hồn, muốn ngăn chặn thế công của đối phương. Song lúc ngày đột nhiên xảy ra dị biến, Diệp Phong cầm trong tay nhuyễn kiếm giữa đường biến chiêu, nhún người nhảy lên, vượt qua đầu gã, cúi người vung kiếm, xuất ra một chiêu Vô ảnh đoạn hồn, trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Minh, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Lý Minh.

“Ta ... ta không muốn chết ...” Lý Minh thần sắc hoảng sợ thều thào nói, thân hình ngã phịch xuống đất, trên cổ có một vết thương trí mạng đang chãy máu đỏ tươi!

“Tiểu thiếu gia!!”

Diệp Phong từ lúc ra chiêu đến lúc biến chiêu, đều là sử dụng tuyệt kĩ, tốc độ thật sự quá nhanh. Trần Viễn Sơn và mọi người trong đại sảnh, phản ứng được thì đã thấy Lý Minh bị giết thảm tử, nghĩ đến sự việc sau này nghiêm trọng, vị đốc thống đại nhân này lập tức giống như nổi điên, rít lên vung đao chém về phía Diệp Phong, “Ngươi là tên tạp toái đáng chết, hôm nay bổn đốc thống phải bằm thây ngươi ra vạn mảnh!”

“Không biết tiền vốn có đủ để ngươi giết ta không, cùng lên đường một lượt với tiểu thiếu gia ngươi đi!!”

Trần Viễn Sơn điên cuống lao tới, cương đao múa loạn, đao kình mênh mông tung hoành, liên tục phá nát những nơi đi qua, khí thế cực kì kinh nhân. Nhưng trạng thái này của Trần Viễn Sơn, trong mắt Diệp Phong cũng là sơ hở trăm chỗ. Chỉ nghe đại lưu manh cười lạnh một tiếng, đứng yên tại chỗ, tay phải vận kình đem nhuyễn kiếm ném thẳng vào Trần Viễn Sơn, lập tức song chỉ ở tay phải, dùng khí ngự kiếm, dẫn động nhuyễn kiếm nhanh chóng xoay tròn, phát tán ra quang mang chói mắt, phân ra từng đạo bạch mang kiếm khí đối chọi trực diện với đao kình đang lao đến của Trần Viễn Sơn!

“Oanh oanh ... oanh oanh ...”

Tiếng bạo phá vang lên liên miên bất tuyệt, đao kình và kiếm khí va chạm sinh ra khí lưu rào rạt, chấn cho cả Dục tiên lâu rung động, trong đại sảnh bụi đất bốc lên, mảnh gỗ bay tá lả, một mảnh hỗn loạn. Đến lúc mọi người thấy rõ tình huống trong sân thì thấy Trẩn Viễn Sơn thân trúng nhiều kiếm, ngã xuống đất bỏ mạng, mà Diệp Phong thì không thấy bóng dáng!

“Thật lợi hại, quá mạnh, đây là đối quyết mạnh nhất mà trong đời ta từng thấy. Vô danh sát thủ, giang hồ lại xuất hiện sát thủ cường hãn thế này sao? Chủ nhân nào dùng tiền mua được hắn đều có phúc rồi!” Những người hiểu biết trong đại sảnh, nhìn Trần Viễn Sơn nằm trên đất, sinh ra một trường nghị luận sôi nổi.

“Thiếu gia, ngài đã giải quyết mục tiêu rồi?” Một góc tường kín đáo tại hậu viện Dục Tiên lâu, Tiểu Thuận Tử thấy thiếu gia xuất hiện, lập tức đi ra cung kính hỏi.

Diệp Phong nghe vậy đang định trả lời, hai người vận hắc y bịt mặt, lại đột nhiên từ nóc Dục tiên lâu nhảy xuống, cầm kiếm đứng phía sau hắn, xem thân hình đường cong lả lướt, chắc là hai nữ nhân!

“Giết người rồi muốn bỏ chạy, trên đời không có sự việc tiện nghi như thế!” Mộ Dung Linh dùng khăn đen che mặt ngọc, cầm kiếm nhìn Diệp Phong nói nhàn nhạt, tâm trạng thì rúng động trước. Thực lực của thanh niên trước mắt, nàng vốn tưởng rằng sau khi cải trang trở về có thể dễ dàng bắt thanh niên này, lại không nghĩ rằng Trần Viễn Sơn lại có thể thua dưới kiếm của thanh niên này nhanh như vậy.

“Hương thơm thân thể thanh nhã lắm. Hắc hắc, không nghĩ được Tiết cô nương cũng là cao thủ giang hồ, thật sự là một phát hiện bất ngờ thú vị. Hôm nay quá muộn rồi, không có công phu đùa với các nàng, hôm nào nhất định đến tìm Tiết cô nương cộng độ xuân tiêu, ha ha ha ...”

Đối với cực phẩm mĩ nhân nhi, tên gia hỏa Diệp Phong trước giờ vẫn thập phần quan tâm, gặp một lần sẽ không quên. Tại đại sảnh hắn đã rất thích mùi hương trên người của Mộ Dung Linh cùng với cặp mắt phượng câu hồn của nàng, bây giờ ngửi thấy múi hương và nhìn vào cặp mắt phượng của Mộ Dung Linh, lập tức nhận ra, tâm trạng vừa nghi hoặc lại đồng thời sắc tâm nổi lên. Nhưng nghĩ đến Hoàng vệ quân đốc thống đã chết, hắn cần phải tình toán vấn đề thu tóm binh quyền, chỉ đành mở miệng hắc hắc cười dâm, tay trái chụp lấy vai Tiểu Thuận Tử, chân thi triển Tiêu diêu càn khôn bộ, nhảy lên nóc nhà bên phải, như thuấn di nhanh chóng triệt thoái, chuẩn bị ngày sau quay lai nghiên cứu tuyệt sắc ca cơ này!

“Đáng giận, tên hỗn đản này!” Mộ Dung Linh thấy tốc độ cự nhanh của Diệp Phong, trong lòng biết hai người mình không thể đuổi kịp, trong đầu nghĩ lại lời nói vừa rồi của Diệp Phong, không nhịn được tức giận dậm chân mắng khẽ, thật sự không ngờ thân phận của mình bị nhận ra.

“Thiếu chủ, thực lực người này quá quỷ dị, chúng ta nên bẩm báo cho cung chủ, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn tựa hồ sẽ còn trở lại, nên phòng bị sớm!” Sở Hồng nhìn thiếu chủ đang tức giận, cung kính nhắc nhở.

“Ai, biết rồi, chúng ta trở về đi, tên hỗn đản kia để lại một nớ lộn xộn, chúng ta còn phải thu dọn!” Mộ Dung Linh nghe vậy thở dài bất đắc dĩ trả lời.

## 194. Chương 194 - Lợi Dụng Tranh Chấp, Đoát Thủ Binh Quyền, U Oán Cầm Âm

Nhi tử độc nhất Lý Minh ác danh vang dội của nguyên soái, cùng với tên chó săn theo chân Đốc thống Trần Viễn Sơn, tại Dục tiên lâu bị một thanh niên tự xưng Vô Danh sát thủ mưu hại, sự việc này trong đêm đó làm chấn động cả đế đô. Lão nguyên soái Lý Nghị biết tin, đã tức giận đến hộc máu hôn mê, sau khi tỉnh lại phẫn nộ điều động nhân thủ tìm kiếm Vô Danh sát thủ, treo giải thưởng trăm vạn kim tệ cho cái đầu kẻ này.

Hai kẻ cầm thú khi nam phách nữ bị giết, ngoại trừ quan viên của hai đại thế lực khác vỗ tay khen hay thì đa số cư dân đế đô là cao hứng nhất. Không có hai kẻ cầm thú đó, cuộc sống sau này của họ sẽ tốt hơn rất nhiều!

Bỏ qua nhị thế tổ(con ông cháu cha) Lý Minh không tính, chức vụ Hoàng vệ quân đốc thống là cao quan ví như cửa ngõ của cả Thần châu đế quốc, Vô Danh sát thủ cùng lúc diệt trừ hai người này, tuyệt đối có thể nói là một đêm thành danh. Tất cả kẻ hiếu kì tại đế độ đều lan truyền sự tích của hắn, đồng thời mọi người đoán không ra, Vô Danh sát thủ sử dụng võ học chánh đạo này rốt cuộc có lai lịch gì!

Bình minh vừa ló dạng, phía chân trời vừa có mưa phùn lất phất, không khí thanh tân pha lẫn mùi bùn đất, khiến người khác thân thanh khí sảng(thoải mái, minh mẫn). Bên trong hoàng cung trọng địa Triêu long điện, đầu sỏ tội phạm “Lưu manh hoàng đế “ Diệp Phong giết chết Lý Minh và Trần Viễn Sơn, đang gác chân này lên chân kia, ngồi trên long ỷ phía sau long án, ra vẻ đau đầu nhìn quần thần dưới điện đang khua môi múa mép đấu khẩu, kì thật trong lòng lại cười khoái trá từng tràng!

Chức vụ cao quan như Hoàng vệ quân đốc thống hiện tại bỏ không, thủ lãnh của hai thế lực lớn còn lại, lập tức muốn thừa gió bẻ măng, đoạt lấy binh quyền của Hoàng vệ quân. Lão nguyên soái Lý Nghị cũng không phải đèn cạn dầu, tự nhiên sẽ không đem Hoàng vệ quân binh quyền giao vào tay người khác. Hiện ba phương thế lực tại triều, chính là không ai nhường ai đếu đề cử người của mình đảm nhiệm Hoàng vệ quân đốc thống!

Ngoại trừ thái hậu Lưu Khiết ngại quy củ nên không thượng triều, quan viên ba đảng ở Triêu long điện đều là một dạng đỏ mặt tía tai. Bộ dáng ngươi tranh ta đoạt này quả thực giống như những bát phụ(đàn bà đanh đá hay bà tám ^^) đang cấu xé trên đường phố. Cần bao nhiêu tức cười thì có bấy nhiêu, một chút cũng không để ý đây là triều đường của Thần Châu đế quốc.

“Hoàng thượng. Chư vị đại thần tranh cãi thế này, không khéo sẽ xảy ra ẩu đả lớn, ngài không lên tiếng can ngăn một chút sao?” Tiểu Thuận Tử đứng bên phải Diệp Phong, thấy quần thần dưới điện tranh chấp đến mặt mày giận dữ, rất có thể tùy lúc sẽ động thủ, nhìn Diệp Phong lại không có chút ý tứ khuyên bảo, không nhịn được thấp giọng hỏi.

“Ẩu đả lớn? Ẩu đả thì tốt, ta còn chờ chúng bắt đầu đánh nhau đây!” Diệp Phong nghe vậy khẽ mỉm cười. “Để chúng cãi nhau đi, cãi càng kịch liệt, ta càng cao hứng!”

‘Trời ơi, thật sự là vua không ra vua, thần không giống thần, loại sự tình hoang đường này mà truyền ra ngoài, ai có thể tin được đây?’ Tiểu Thuận Tử nghe Diệp Phong nói, nhìn quần thấn dưới điện, cảm giác có chút khóc cười không xong.

“Hoàng thượng, Trần Viễn Sơn đốc thống cả đời trung thành với đế quốc. Hiện tại ông ta bất hạnh chết thảm, lão thần cho rằng nên để nhi tử độc nhất của ông ta là Trần Thanh Hòa kế thừa vị trí đốc thống còn khuyết. Nếu thay đổi bằng quân quan khác, chúng binh tướng của Hoàng vệ quân nhất định không phục, lão thần dám cam đoan khi đó sẽ xảy ra đại loạn!”

Quan viên ba bên ngươi tranh ta đoạt cũng đã ba giờ, đều đã có chút miệng lưỡi khô khốc. Lão nguyên soái Lý Nghị thấy hai đại thế lực khác không chịu bỏ qua, nhẹ nhàng khẳng khái vứt sự tình này cho hoàng thượng định đoạt. Và thêm vào một ánh mắt đề tỉnh, nói ra hậu quả khi không tuyển Trần Thanh Hòa, trong lời nói có ý uy hiếp trắng trợn. Từ xưa lão thường dùng chiêu này khiến Chu Ngọc Long ngoan ngoãn nghe lời!

Nếu bây giờ là Chu Ngọc Long, đối mặt với tranh chấp của quần thần và uy hiếp của Lý Nghị, khẳng định sẽ trúng chiêu, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đáng tiếc, bây giờ hoàng đế là do tên lưu manh trời không sợ đất không nghe Diệp Phong làm, tên gia hỏa này vừa nghe Lý Nghị uy hiếp, lập tức thở dài ra vẽ than thở sự tình này khiến hắn khó xử, không hề chính diện hồi đáp uy hiếp của Lý Nghị.

“Lý nguyên soái, ta nghe ý tứ trong lời nói của ông, tự hồ là đang uy hiếp hoàng thượng?” Tể tướng Hứa Sơn, đã từ trong miệng của ái nữ biết được hoàng thượng gặp được thần tiên, ác tật đã khang phục nên tính tình đại biến, bấy giờ thấy hoàng thượng không có trực tiếp đáp lại uy hiếp của Lý Nghị, trong lòng không hề đồng ý với ý nghĩ của Lý Nghị, lúc này mở miệng chỉ trích.

“Hứa tướng nói rất dúng, ta xem nguyên soái chính là có ý này!” Lại bộ thượng thư Lưu Đào để một bộ râu ngắn chỉnh tề, cực lực phụ họa lời nói của Hứa Sơn, lập tức khiến cho đảng của tể tướng và đảng của thái hậu toàn bộ chỉa mũi giáo về Lý Nghị, giận dữ mắng lão dam uy hiếp hoàng thượng, thật là đại nghịch bất đạo!

“Các ngươi không cần ngậm máu phun người, bổn soái chỉ là nói lên sự thật, tuyệt không có ý uy hiếp!” Lý Nghị không ngờ bản thận đã xuất ra biện pháp uy hiếp, hoàng thượng lại không hề lập tức đáp ứng như trước kia, trong lòng như có lửa đốt, lại đối mặt với sự chê bai giận dữ của quần thần, lão đầu này đành phải mặt dầy chối phắt. Bọn quan viên trong đảng của lão, tự nhiên cũng lên tiếng giúp đỡ.

“Không nghĩ được nguyện soái đại nhân nói những lời này lại có thể mặt dầy chối bỏ. Ta xem ngươi muốn Trần Thanh Hòa kế thừa chức vụ Hoàng vệ quân đốc thống, căn bản là có tư tâgm riêng!”

“Hừ, các vị đại nhân, nói những lời đó ở đây là muốn phụ trách việc có phải không, các ngươi nói ta dấu diếm tư tâm, có chứng cớ gì? Ta xem chính các ngươi mới đúng là có tư tâm riêng!”

Đảng của tể tướng và đảng của thái hậu đều chỉ trích nguyên soái Lý Nghị. Người sau cũng không chịu nhường, lập tức mặt dầy phản bác. Ba phe quan viên lập tức phẫn nộ tranh biện, khiến tranh chấp trong điện càng trở nên kịch liệt.

“Đủ rồi, tất cả câm miệng cho trẫm. Các ngươi xem Triêu long điện là loại địa phương nào? Là nơi chợ búa để bọn đầu đường xó chợ đấu khẩu mắng người à?” Quan viên ba phe đang lúc tranh chấp kịch liệt, Diệp Phong trên long ỷ đột nhiên vỗ mạnh long án, đứng dậy quắc mắt nhìn quan viên dưới diện, quát lên chất vấn.

“.... Bọn thần có tội ... thỉnh hoàng thượng trách phạt!” Quan viên ba phe lần đầu thấy hoàng thượng nổi giận, bị hành động đột ngột của hoàng thượng dọa cho nhảy dựng, thấy hắn vẻ mặt giận dữ, trong lòng mặc dù nghi hoặc hành vi của hắn, nhưng cũng không dám công nhiên phản kháng, e ngại xúc phạm vương pháp sẽ bị thế lực đối địch nắm gáy, vì vậy đều tự giác quỳ xuống thỉnh tội!

Diệp Phong tại Thần châu đế quốc thế đơn lực cô, muốn thu hồi binh quyền, biện pháp duy nhất là từ sự tranh chấp bất hợp của ba phe mà nhân cơ hội xuống tay. Lúc này tên gia hỏa nhìn quần thấn quỳ cuống thỉnh tội, trong lóng đắc ý cười thầm, miệng lại nghiêm chỉnh nói: “Mỗi lần quốc nội có việc, trẫm đều để các khanh chia sẻ vì trung thành với đất nước, tùy ý để các khanh bày tỏ ý kiến, nhưng các khanh mỗi lần đếu là thế này, có sự tình gì tranh chấp đều là tranh cãi không ngớt. Các khanh không phiền nhưng trẫm phiền, trước mặt trẫm mà tranh chấp công khai. Các khanh còn có hình tượng của trọng thần đương triều sao? Từ nay về sau, Hoàng vệ quân sẽ do trẫm tự mình chưởng quản, miễn cho các khanh phải nói cái này không được, cái kia không được, bãi triều!!”

Giọng nghiêm chỉnh vừa dứt, lưu manh hoàng đế không để cho bọn quan viên cơ hội nói chuyện, liền phất tay áo bãi giá đi ra khỏi Triêu long điện, để lại bọn quan viên, người nhìn ta, ta nhìn người, không thể ngờ hoàng thượng từ nhỏ không có chính kiến, bình thường tùy ý để bọn chúng tranh chấp, lại làm ra hành động kinh ng ười như thế, còn muốn tự mình chưởng quản Hoàng vệ quân.

“Ha ha, nguyên soái đại nhân, hoàng thượng tự mình chưởng quản Hoàng vệ quân, lần này ngươi sẽ không nói hoàng thượng không đủ tư cách chứ?”

Hoàng thượng tự mình chưởng quản Hoàng vệ quân, cũng là làm giảm bớt thế lực của nguyên soái nhất đảng, đối với hai đảng khác cũng không có tổn thất, tể tướng Hứa Sơn mặc dù nghi hoặc sự thay đổi của hoàng thượng, nhưng đối mặt với sự thật không thể công nhiên chống lại, lão chỉ đành phải buông tha binh quyền của Hoàng vệ quân, nhìn nguyên soái sắc mặt cực kỳ khó coi, cười to trêu chọc!

“A a, Hứa tướng thật sự là hay nói đùa, hoàng thượng là nhất quốc chi quân, ai dám nói hoàng thượng không đủ tư cách, đó không phải là đại nghịch bất dạo sao?” Chúng quan viên thuộc thái hậu đảng cùng với tể tướng đảng, đều cười phụ họa, nhìn về phía bọnq uan viên của Nguyên soái đảng, cười nhạo lộ vẻ đắc ý.

“Hoàng thượng có thể tự mình chưởng quản Hoàng vệ quân là vinh dự cho tất cả binh tướng của Hoàng vệ quân, bổn soái thế nào lại nói loại lời đại nghịch bất đạo này. Tảo triều kết thúc, bổn soái còn có việc muốn làm, xin không tiếp chuyện nữa, cáo từ!”

Lão nguyên soái Lý Nghị trong lòng cực kì bất mãn với việc hoàng thượng muốn tự mình chưởng quản Hoàng vệ quân, nhưng lại có hai phái khác đang mắt hổ trừng trừng, lão lại không dám công nhiên phản kháng hoàng thượng, phạm vào tội đại nghịch bất đạo, chỉ đánh phải nuốt lửa hận vào lòng, cười nói rào đón vài câu, quay người dẫn đầu quan viên thuộc đảng của lão, uất ức rời khỏi Triêu long điện. Thấy thế quan viên của hai đảng còn lại, trong lòng đều rất sảng khoái.

“Hắc hắc, hoàng thượng, hôm nay ngài dùng chiêu này thật lợi hại, chỉ cần nhẹ nhàng lợi dụng bọn tể tướng một chút, liền có thể đoạt lấy binh quyền của Hoàng vệ quân từ trong tay nguyên soái. Cao, thật sự là cao. Có quân vương anh minh thần vũ như ngài, Thần châu đế quốc chúng ta thống nhất đại lục chỉ là chuyện sớm muộn ...”

Bãi giá đi đến hậu cung, Tiểu Thuận Tử thấy lưu manh hoàng đế hạ lệnh cho lui toàn bộ tùy tùng, chuẩn bị bộ hành đến Phượng nghi cung của hoàng hậu, cung kính nhẹ giọng cười, triển khai công phu nịnh nọt cầm tay của gã!

“Ha ha, Tiểu Thuận Tử ngươi chính là thích vỗ mông ngựa. Bất quá ta thích, ngoan ngoãn đi theo trẫm, tuyệt đối sẽ không thiếu cái lợi cho ngươi!” Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, hoàng đế nghe xong sự cung kính của tên thái giám ổi tỏa, trong lòng rất sảng khoái, cao hứng gật đầu biểu thái.

Tiểu Thuận Tử nghe vậy mừng rỡ, vừa định nịnh nọt tiếp vài câu, phía động lại truyền đến tiếng đàn u oán cô tịch, thu hút sự chú ý của gã và lưu manh hoàng đế.

“Bà nội nó, thật mất hứng, tiếng đàn chó má này từ đâu tới, nghe thấy làm trẫm khó chịu trong lòng!” Diệp Phong nghe tiếng đàn cô tịch u oán, cảm giác trong lòng rất khó chịu, trong nháy mắt nhớ đến cha mẹ tại địa cầu, cùng với chư vị giai nhân tại tây hải, “Tiểu Thuận Tử, đi xem là ai đang gảy đàn, ra lệnh dừng lại lập tức. Hoàng cung của trẫm chỉ có hoan nhạc, không muốn có loại thanh âm tan nát lòng này!”

“Hoàng thượng, đây .. đây khẳng định là Hiền phi nương nương đang gảy đàn!” Tiểu Thuận Tử nghe vậy gãi gãi đầu, lên tiếng giải thích, lập có lập tức đi chấp hành mệnh lệnh. Bớt giỡn đi, mĩ lệ hoàng phi khẳng định có thế lực gia tộc bên ngoài cung, hơn nữa rất có thể được tân chủ tử sủng hạnh, gã tất nhiên không dám dễ dàng đắc tội!

“Hiền phi Liễu Nhược Yên?” Diệp Phong nghe giải thích xong, thuận miệng hỏi một câu, thấy Tiểu Thuận Tử gật đầu xác định, lúc này ngẫm nghĩ, đổi hướng đi về phía động, trong miệng cười hắc hắc nói: “Đi, đến giúp mĩ lệ hoàng phi của trẫm cởi bỏ sự cô tịch và u oán làm người ta tan nát cõi lòng này!”

## 195. Chương 195 - Tinh Minh Hoàng Phi，thiên Cơ Bí Thuật ，đả Đổ Chinh Phục

Tĩnh Nguyệt cung, trong lương đình tại hoa viên hoa cỏ nở rộ, giả sơn như rừng, Hiền phi nương nương Liễu Nhược Yên mặc một bộ váy dài cung trang màu tím, ngón tay ngọc tinh tế lướt trên cầm huyền, lúc đang đàn tấu cầm khúc cô tịch u oán, hai tai đột nhiện khẽ động, mày liễu nhíu lại, môi anh đào hé mở, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng không cho thái giám bẩm báo đột nhiên giá lâm, thần thiếp không nghênh đón từ xa, xin ngài thứ tội!”

“Hoàng thượng?!” Triệu ma ma và bốn người cung nữ đang đứng hầu trong sảnh, nghe vậy giật nhìn nhìn cửa vào của hoa viên, kinh ngạc thấy hoàng thượng xuất hiện trước mắt, vội vàng quỳ xuống cung kính: “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!”

‘Ta vừa tiến vào hoa viên là nàng đã có thể phát hiện?? Xem ra mĩ nhân cô độc này không đơn giản nha ...’ Diệp Phong nhíu mày nhìn bóng lưng của Hiền phi Liễu Nhược Yên, trong lòng nghi hoặc khẽ lẩm nhẩm, ra hiệu cho bọn Triệu ma ma đứng dậy, chắp tay chậm rãi đi vào lương đình, nhìn bóng lưng của mỹ nhân mỉm cười nói: “Thính lực của ái phi thật là lợi hại, trẫm vốn định cho nàng bất ngờ, không nghĩ tới vừa tiến vào hoa viên đã bị nàng phát hiện rồi!”

“Hoàng thượng đã quá khen!” Liễu Nhược Yên nghe vậy nhàn nhạt trả lời, vẫn quay lưng về phía Diệp Phong như cũ và nhẹ nhàng gảy đàn, trên mặt không có chút thần sắc cung kính, thậm chí còn không làm cả lễ nghi thỉnh an tối thiểu khi phi tần nhìn thấy hoàng thượng.

Triệu ma ma cùng bốn ả cung nữ, thấy chủ tử của các nàng tỏ thái độ bất kính với hoàng thượng, trong lòng lo lắng vạn phần, thật sự không ngờ chủ tử hôm nay lại khác thường như thế, dùng loại thái độ này đối đãi với hoàng thượng, không cần nói đến việc tranh sủng cùng hoàng hậu và Đức phi, chỉ cần không rơi đầu đã là vạn hạnh rồi!

‘Tiểu bì nương này thái độ không đúng, chẳng lẽ nàng đã phát hiện cái gì?’ Diệp Phong nghĩ ngợi nghi hoặc trong đầu, cất bước đi tới trước mặt Liễu Nhược Yên, ngẩn ngơ nhìn dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng, vừa định mở miệng nói chuyện. Liễu Nhược yên đã ngưng gảy đàn, liếc mắt nhìn hắn quay lại Triệu ma ma cùng bốn ả cung nữ, hạ lệnh: “Các ngươi đều lui đi, không có mệnh lệnh của ta không được đi tiến đến!”

“Vâng!” Triệu ma ma cùng bốn ả cung nữ không hiểu hôm nay chủ tử vì sao bất thường, nhưng thân là nô tài không thể trái lệnh của chủ tử, chỉ phải cung kính lên tiếng nhận mệnh, cất bước rời khỏi lương đình đi ra hoa viên.

Tiểu Thuận Tử đi theo Diệp Phong đứng hầu ngoài lương đình, thấy thế nhanh nhạy nhìn Diệp Phong, thấy hắn gật đầu với gã, lấp tức nối gót rời đi, khiến cho hoa viên rộng lớn, chỉ còn lại Diệp Phong và Hiền phi Liễu Nhược Yên.

“Hoàng thượng hôm nay đột nhiên giá lâm Tĩnh Nguyệt cung thanh lãnh của thần thiếp, là có sự tình gì à?” Liệu Nhược Yên ngồi trên chiếc đôn đá, đôi mắt đẹp long lanh nhìn chằm chằm vào hai mắt của hoàng thượng đối diện, khẽ mở đôi môi đỏ mọng lạnh nhạt hỏi.

Diệp Phong nhìn đôi mắt đẹp trong như nước của hoàng phi mĩ lệ, đi đến sát cái bàn đá ngồi đối diện với nàng, mỉm cười nói: “Trẫm chỉ là bị tiếng đàn của ái phi hấp dẫn đến đây. Tịnh không có sự tình gì!”

“A? Thật sự là như thế sao?” Liễu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Phong, hiện lên một tia khinh thường, miệng lạnh lùng nói: “Bản thân ngươi có việc gì, trong lòng tự biết rõ, dẹp bỏ ý nghĩ bậy bạ trong đầu ngươi đi, từ nay về sau không cho phép trở lại Tĩnh Nguyệt cung. Chỉ cần ngươi không làm ảnh hưởng thế lực Liễu gia, ta vĩnh viễn không vạch trần ngươi, nếu không người biết rõ hậu quả rồi đấy!”

“Ách? Ái phi, nàng nói cái gì, sao trẫm nghe một câu cũng không hiểu?” Diệp Phong nghe cô độc mỹ nhân trước mắt nói, tự nhiên là hiểu được ý tứ trong đó. Trong đầu như có sét đánh, chấn động dị thường, trên mặt cố gắng bày ra vẻ mặt không hiểu giả ngốc hỏi lại, tâm trạng khó tin được Liệu Nhược Yên đã biết hắn là đồ giả mạo.

Liễu Nhược Yên nhìn vẻ mặt giả ngốc của Diệp Phong, đôi mắt trừng lên nhìn hắn một cái, cười lạnh hỏi: “Nghe nói ngươi gần đây tại trên triều đã có biểu hiện biến hóa rất nhiều? Nếu ta đem sự tình ngươi giả mạo hoàng thượng chứng thực cho ba thế lực lớn, ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ thế nào?”

“Hắc hắc, có ý tứ, nàng sao lại biết ta là giả mạo?” Người ngay trước mặt không nói lời giả, Liễu Nhược Yên đã nói ra những lời ớ mức đó, Diệp Phong tự nhiên không thể giả vờ nữa, lúc này khôi phục vẻ mặt cười cợt của điếu nhân lang, nhìn Liễu Nhược Yên mỉm cười hỏi ngược lại.

“Cung chủ Thiên cơ cung là sự phụ ẩn mặt của ta, ngươi nói ta làm thế nào biết được hả?” Liễu Nhược Yên nhìn vẻ mặt cợt nhả của Diệp Phong, gường mặt tuyệt sắc lộ ra nét cười khó hiểu, lạnh nhạt nói: “Thần sắc trong mắt ngươi, từ chấn động lúc trước, đến dễ chịu như bây giờ, thay đối thật là nhanh. Có phải đã nổi ý muốn giết ta diệt khẩu?”

“Trời ạ, nàng lại có bí thuật của Thiên cơ cung? Có thể thông qua ánh mắt biết ý nghĩ trong lòng ta, tiểu bì nương này thật không đơn giản a!” Thiên Cơ cung với phong thủy tướng thuật, ngũ hành bát quái, chiêm bốc tinh là nhưng bí thuật nổi tiếng cả Thần Châu đại lục. Diệp Phong đã sớm nghe Tiểu Thuận Tử nói qua về thế lực giang hồ đầy sắc thái truyền kì này, giờ phút này nghe Thiên Cơ cung chủ là sư phụ của Liễu Nhược Yên, lập tức mười phần buồn bực, đã hiểu Liễu Nhược Yên tại sao biết hắn là đồ giả mạo. Với bí thuật của Thiên Cơ cung, Liễu Nhược Yên đã từng tiếp xúc với Chu Ngọc Long, muốn bói sanh tử của hắn thật không khó.

“Bị ta nói trúng tim đen, cảm giác rất không thoải mái phải không?” Hiền phi Liễu Nhược Yên nhìn hoàng đế giả mạo đang nhíu chặt mày, tự tin cười lạnh.

“Ha ha ha, đúng vậy, bị nàng nói trúng tim đen thì ta tự nhiên sẽ không các nào cao hứng được!” Diệp Phong nhìn thấy bộ đang cười lạnh tự tin của Liễu Nhược Yên, trong lòng bực bội, thầm nảy ý xấu, đột nhiên ha ha cười to, nhìn nàng cười nhạt nói: “Bất quá, nếu nàng muốn dùng sự tình thân phận này uy hiếp ta, có thể nói khẳng định với nàng, tuyệt đối không có khả năng. Trước mắt mà nói, những kẻ dám lộ mặt làm địch nhân với ta, cơ hồ đều chết rất thảm!”

“Thế nào, bị ta nói thẹn quá hóa giận à, bây giờ muốn giết ta diệt khẩu?” Liễu Nhược Yên cười lạnh nói: “Ta khuyên ngươi hãy thành thật môt chút, ta có Thần Châu đệ nhất khinh công “Thiên Cơ bộ” để tự bảo vệ, dù thực lực ngươi có cường thịnh hơn nữa, cũng đừng nghĩ làm tổn thương được một sợi tóc của ta!”

“Hừ, Thần Châu đệ nhất khinh công? Hiền phi nương nương xinh đẹp của trẫm, nàng muốn cùng ta so chân sánh tay à?” Diệp Phong nghe vậy khinh thường hừ lạnh, nhìn thẳng vào hai mắt Liễu Nhược Yên, có ý phát ra ngoài sát khí nồng đậm hơn!

“Nếu ngươi đã không biết tốt xấu, ta cũng không ngại tốn chút thời gian, vạch trần tên hoàng đế giả mạo nhà ngươi!” Liễu Nhược Yên ỷ mình có Thiên Cơ bộ tự bảo vệ, đối mặt với sát khí của Diệp Phong, một chút cũng không sợ, cười lạnh phản bác.

“Hiền phi, nàng không nên tự tin như vậy, càng không nên đắc tội với trẫm, sự tự tin của nàng hôm nay nhất định sẽ hại cả đời nàng!” Diệp Phong lạnh lùng nhìn Liễu Nhược Yên, trầm giọng quát khẽ, hữu trảo vung lên, torng nháy mắt chụp vào vai trái của nàng!

“Xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của chính mình, vậy chúng ta xem thử cuối cùng thì ai có thể đắc ý!” Thân thể mềm mại của Liễu Nhược Yên uốn về phía sau, để lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã lộn nhào thoát ra khỏi lương đình, tư thế ưu mỹ chắp tay nhìn Diệp Phong.

‘Tiều bì nương, với loại tốc độ này cũng dám đấu với lão tử, xem ta chỉnh ngươi thế nào đây!’ Diệp Phong đã biết tốc độ của Liễu Nhược Yên, trong lòng đắc ý cười thầm, miệng hừ nhẹ nói: “Nếu chúng ta đều rất tự tin, không bằng đánh cuộc một lần thì thế nào?”

“Đánh cược !?” Liễu Nhược Yên nghe hắn nói xong, đôi mắt xoay chuyển, trong lòng thầm nghĩ có lẽ có thể nhân cơ hội này củng cố thêm thế lực cho gia tộc, vì vậy gất đầu nói: “Được thôi, ngươi nói chúng ta đánh cược thế nào!”

“Cứ so sánh tốc độ trong hoa viên này. Trong vòng trăm bước, nếu ta bắt không được nàng, từ nay về sau sẽ làm nô đãi cho nàng, nghe theo mệnh lệnh của nàng. Ngược lại, nếu ta có thể bắt được, nàng cũng sẽ làm nô đãi của ta, nghe theo mệnh lệnh của ta!” Diệp Phong ra vẻ tỉnh táo nói ta ý nghĩ xấu xa trong đầu hắn.

‘Cơ hội tốt, trước mắt đế quốc có nội loạn, nếu tên hoàng đế giả này phục tùng ta, thêm vào Thiên Cơ bí thuật của ta, đừng nói giúp cha củng cố thế lực gia tộc, cho dù muốn xây dựng lại cả đế quốc mới, đếu không phải việc khó.’ Liệu Nhược Yên tinh minh tự tin, hiểu rõ tình huống đế quốc như lòng bàn tay, nghe Diệp Phong nói xong, trong lòng thầm nghĩ rồi gật đầu nói: “Được, chúng ta một lời đã định, nếu như phản hối, trời tru đất diệt, chết không tử tế!!”

“Được, nếu như phản hối, trời tru đất diệt, chết không tử tế!!” Diệp Phong ra vẻ trịnh trọng phụ họa, giơ hai tay lên làm ra bộ dạng, tạo dáng như chuẩn bị chộp lấy người!

Người học tập Thiên Cơ bí thuật, không cho phép phả hối lời thề và hứa hẹn, Liễu Nhược Yên mặc dù tự tin, nhưng hạ một lời thề độc liên quan đến cả đời, nàng cũng không dám khinh thường, mắt nhìn đối phương làm ra bộ dạng muốn bắt người, nàng lập tức di động nhẹ nhàng nhưng liên tục, thi triển ra Thần Châu đệ nhất khinh công Thiên Cơ bộ. Thân thể mềm mại trong nháy mắt đi động đồng thời để lại mấy mươi đạo tàn ảnh, bắt đầu chạy tới chạy lui trong hoa viên, muốn làm cho Diệp Phong hoa mắt, trong thời gian ngắn ngủi một trăm bước, thắng lợi sẽ thuộc về nàng.

“Một chút tài mọn, xem trẫm cho nàng kiến thức cái gì gọi là khinh công chính thức!”

Diệp Phong nhìn rất nhiều tàn ảnh của mỹ nhân, trong miệng khinh thường cười lạnh, khẽ hừ một tiếng, sử dụng “Tiêu diêu càn khôn bộ” đệ tam trọng “Ảo ảnh”, thoáng chốc đã thấy kì tích hiện ra, kình phong rít gào, lấy ban thể tên gia hỏa này làm trung tâm, đột nhiên có trên trăm phân thân ảo ảnh xuất hiện, giống y như chân thân, đánh về phía tàn ảnh của Liễu Nhược Yên.

“Hả, đây là khinh công gì? Làm thế nào mà mỗi thân ảnh đều như thật?!” Liễu Nhược Yên đang thi triển Thiên Cơ bộ trong hoa viên, bay qua lại cực nhanh, thấy được rất nhiều thân ảnh thần kì quỷ dị của Diệp Phong, trong lòng cực kì chấn động, dưới chân càng tăng lực thi triển Thiên Cơ bộ, đã có chút sợ thất bại...

“Hắc hắc hắc, Hiền Phi nương nương mỹ lệ, nàng đã được chú định đời này sẽ là nữ nô thứ nhất của trẫm, ngoan ngoãn nhận mệnh đi!” Tiếng cười xấu xa bậy bạ mơ hồ lan ra, giống như có hơn trăm người cùng lúc lên tiếng, khiến Liễu Nhược Yên khó có thể phân tích rõ chân thân của Diệp Phong ở đâu, trong lòng thầm hô không xong rồi, đã phát hiện chỗ ảo diệu trong thân pháp của Diệp Phong.

Song, nàng phát hiện cũng đã quá muộn, tiếng cưới thô bỉ dần tan biến, chỉ thấy hơn trăm thân ảnh của Diệp Phong đột nhiên tăng tốc, giống như thực thể đánh tan các tàn ảnh của nàng, cuối cùng hoàn toàn vây quanh chân thân bao vây tại trung ương, đồng loạt tiến lên, đánh tới.

“Xong rồi ... ta đã thua ...” Liễu Nhược Yên nhìn hơn trăm thân ảnh đang đánh tới mình, không thể nhân biết đâu là chân thân, tốc độ cũng không nhanh như đối phương, chỉ đành cắn răng nhắm mắt, xấu hổ chấp nhận sự thật không thể thay đổi này!

“Thế nào, mĩ nhân nhi, lần này còn tự tin là Thiên Cơ bộ của nàng là Thần châu đệ nhất không?” Hơn trăm thân ảnh của Diệp Phong nhào tới sát Liễu Nhược Yên, đốt nhiên biến mất vào không khí, chỉ để lại chân thân trước mặt Liễu Nhược Yên, nhẽ nhàng nâng đôi má của Liệu Nhược Yên, cười xấu xa hỏi.

“Khinh công thân pháp của ngươi có thể khiến người khác sinh ra ảo giác, các phương diện đều vượt trội Thiên Cơ bộ, không cần phải nói những lời làm ta xấu hổ này nữa. Ngươi yên tâm, Liễu Nhược Yên ta không phải người nói mà không giữ lời, thua là thua, sau này ta chính là nô đãi của ngươi, tùy ý nghe theo sai khiến từ ngươi!” Liễu Nhược Yên nhìn hoàng đế giả trước mặt xúc phạm mình, trong lòng mặc dù khuất nhục, nhưng lại không có ý bất phục, bướng bỉnh không chịu yếu thế.

‘Chỉ một lần là có thể nhìn ra ảo diệu tối hậu trong Tiêu diêu càn khôn bộ của ta? Ánh mắt của tiểu bì nương này cũng quá độc rồi?! Bất quá với cá tính chịu nhận thua cuộc của nàng, thật sự là không tệ, có phong cách của nữ trung hào kiệt. Hắc hắc, đáng tiếc đáng tiếc, sau này nàng có tinh minh hơn nữa cũng chỉ là “trái cấm “ của lão tử. Một hoàng phi nữ nô tinh minh duệ trí, ha ha ha, cuộc đánh cược này thật sự là phát tài lớn, ta thật có tài mà ...’ Lưu manh hoàng đế nhìn hoàng phi mĩ lệ, tinh minh duệ trí, nhận thua cược, trong lòng sảng khoái, cười thầm thô bỉ ngang ngược không sợ gì.

## 196. Chương 196 - Hoàng Hậu 、hoàng Phi ，lưu Manh Dâm Hoàng

“Ha ha ha, Lâm nhi, bảo bối tốt của trẫm, không nghĩ rằng nàng lại đến Long Tường cung, khó trách trẫm đến Phượng Nghi cung cũng không tìm thấy nàng. Mau đứng lên, trẫm không phải đã nói với nàng, sau này không cần phải đa lễ như thế!”

Sắc lang hoàng đế sau khi thắng cuộc, đã mang theo hoàng phi nữ nô đến Phượng Nghi cung nhưng không tìm thấy hoàng hậu, phản hồi Long Tường cung thấy hoàng hậu ôn nhu trong bộ cung trang màu xanh biển, tư thái đẹp mắt tiến đến nghênh tiếp, liền lập tức cao hứng cười to, cúi người đỡ mỹ nhân đang quỳ đứng lên.

“Thần thiếp biết hoàng thượng yêu thần thiếp, nhưng lễ nghi của tổ tông không bỏ được. Thần thiếp thân là hoàng hậu phải làm gương!” Hoàng hậu nương nương ôn nhu được hoàng thượng đỡ dây, nhình Hiền phi mỹ lễ đi phía sau hoàng thượng, tưởng rằng hôm nay hoàng thượng muốn sủng hạnh Hiền phi, lúc này đoan trang thuận thế đứng dậy. Hứa Lâm mặc dù sớm biết hoàng thượng sẽ không chỉ có một mình nàng là nữ nhân, nhưng việc này cũng không khỏi khiến nàng phải ghen.

“Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương!” Hiền phi Liễu Nhược Yên thân vận bộ cung trang màu tím trong mắt thấy thái độ thân mật giữa hoàng thượng và hoàng hậu, cũng như quy củ mà thi lễ với hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy vậy định khách sao một tiếng, thì Diệp Phong không thích cái loại quy củ phiền phúc này, liền mở miệng trước: “Tốt rồi, đều là nữ nhân của trẫm, không cần khách khí như vậy, cùng trẫm tiến cung.” Vừa nói, đại sắc lang bên trái nắm bàn tay của Hiền phi, bên phải ôm cái eo của hoàng hậu, hứng trí đi vào trong đại sảnh.

Đầu tiên là tảo triều, sau đó gặp Hiền phi, rồi bận rộn một trận, cái bụng của Diệp Phong đã sớm bắt đầu kháng nghị, khi tiến vào đại sảnh đã truyền lệnh cho người đem thức ăn lên, rồi cùng hoàng hậu và Hiền phi dùng bữa. Sau đó tên gia hỏa điểm cây Phiêu phiêu dục tiên, ngồi lên cái ghế phía sau trác án (cái bàn), phân phó cho Tiểu Thuận Tử: “Ngươi đi phái người thông tri với phó tướng của Hoàng vệ quân cùng tiến cung gặp trẫm!”

“Vâng!” Tiểu Thuận Tử cung kính nhận lệnh rời khỏi. Diệp Phong nhìn hoàng hậu và Hiền phi, thấy nhị nữ dùng ánh mắt nhìn đối phương, đều có chút địch ý, lúc này ý bảo cung nữ toàn bộ rời khỏi, rồi để hoàng hậu và Hiền phi đứng phía trước, và hỏi: “Nữ nô mỹ lệ của trẫm, bắt đầu từ bây giờ, nàng phải nghe lời của trẫm phải không?”

“…...vâng.” Liễu Nhược Yên nghe vậy trong lòng rất ngượng, cũng quật cường gật đầu trả lời, nhưng mà đôi mắt không dám nhìn hoàng hậu đối diện.

‘Nữ nô?’ Hoàng hậu Hứa Lâm chẳng rõ việc gì, nghe hoàng thường nói xong và Hiền phi đáp lại, nhất thời trợn mắt há mồm, khó có thể tin được hoàng thượng lại gọi Hiền phi là nữ nô…..

“A a, Lâm nhi, có phải là đang giật mình, rất khó tin phải không?” Diệp Phong nhìn hình dáng giật mình của hoàng hậu ôn nhu bên trái, trong lòng ám sảng, tay ôm cái đùi trái của nàng, nhìn Liễu Nhược Yên mà cười xấu xa: “Hiền phi tự tin mỹ lệ của bọn ta, hôm nay cùng trẫm đánh cá và thua cuộc. Từ nay về sau không có người ngoài, nàng ta chính là nữ nô của trẫm. Lâm nhi, trẫm ở loại phương diện đó có nhu cầu rất lớn, cái này thân thể nàng cũng đã thể nghiệm qua. Làm hoàng hậu, nàng cũng nên chuẩn bị trong lòng cùng các phi tần khác phân hưởng trẫm. Trẫm thật không thích nữ nhân của chính mình phải minh tranh ám đấu. Nàng là hoàng hậu tốt trong lòng của trẫm, bảo bối tốt, hy vọng nàng cũng bỏ qua những việc trước kia, cùng hòa thuận ở chung với Nhược Yên!”

Hoàng hậu ôn nhu biết rõ hoàng thượng ở phương diện đó rất dũng mãnh, nghe hắn nói xong, đầu tiên là cuộc cá cược ngoài ý muốn, rồi đến cái loại sự việc ngượng ngùng này, cuối cùng nghe được sáu chữ ‘hoàng hậu tốt, bảo bối tốt’, âm thầm mừng rỡ, nhìn Hiền phi ôn nhu, rồi gật đầu nói: “Thần thiếp là nữ nhân của hoàng thượng, chỉ cần Hiền phi muội muội đồng ý, thần thiếp tất cả đều theo an bài của hoàng thượng!”

“Ha ha, tốt, tốt, không hổ là hoàng hậu tốt của trẫm, quả nhiên có ý nghĩ của quốc mẫu!” Diệp Phong nghẹ vận liền cao hứng và hôn lên cái miệng của hoàng hậu một cái, cánh tay phải thì len qua lớp trang phục đặt trên đùi phải của Hiền phi đang đỏ mặt, rồi chánh sắc nói: “Nhược Yên, nàng đã thua cuột đáng cược, đều là nữ nhân của trẫm, phụ thân của nàng, Định Đông vương, trẫm sẽ không có ý hại đến ông ta. Bây giờ Lâm nhi đã khẳng định bỏ qua tị hiềm trước kia, nàng sau này cũng không nên đối địch với nàng ta nữa, hiểu không?”

“Rõ.” Liễu Nhược Yên ngượng xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu ứng thanh. Nàng thường ngày cùng hoàng hậu tam nữ minh tranh ám đấu, cũng vì giúp đỡ cho phụ thân. Bây giờ hoàng thượng đã hứa sẽ không có hại đến phụ thân nàng, nàng tự nhiên cũng không cần đấu tranh nữa.

“Ngoan, làm nữ nhân phải nên như vậy. Trẫm thích nhất là nữ nhân ôn nhu nhu thuận, giống như Lâm nhi vậy, ha ha ha…...’” Diệp Phong hai bên cùng ôm hoàng hậu và Hiền phi cười to cao hứng, nhìn Hiền phi với hình dáng ngượng ngùng xấu hở, sắc tâm đại động, hạ thể đã sẵn sàng, cái miệng không thành thật đột nhiên tập kích đôi môi đỏ mọng của Hiền phi, và thừa dịp này đang giật mình há mồm đem cái lưỡi nhập vào trong miệng nào, dùng kỹ xảo không ngừng nhấm nháp.

Hiền phi lần đầu tiên bị nam nhân hôn, bị lưu manh hoàng hôn trước mặt của hoàng hậu, nhất thời như sét đánh, phương tâm kinh hãi, căn bản muốn tránh khỏi, nhưng không có khả năng vì sức lực lớn của lưu manh hoàng đế, cộng thêm ánh mắt phản kháng đó nhìn hắn cũng không được gì, nghĩ đến thân phận của chính mình hiện giờ, chỉ đành ngượng ngùng nhắm mắt, tùy ý để hắn khinh bạch, đồng thời cũng có chút thích loại kích thích này.

Hoàng hậu Hứa Lâm mắt thấy hoàng thượng và hiền phân hôn nhau, phương tâm mặc dù có chút ghen, nhưng ngẫm lại lời nói của hoàng thượng là hắn thích nữ nhân ôn nhu nhu thuận, cùng với sáu từ ‘hảo hoàng hậu, hảo bảo bối’ này, liền bỏ hết điểm chua xót, âm thầm quyết định sẽ dùng điểm ôn nhu nhất của mình để khóa chặt tâm của hoàng thượng, củng cố địa vị của chính mình trong lòng hoàng thượng.

Sắc lang vĩnh viễn đều không thay đổi được bản chất háo sắc. Lưu manh hoàng đế miệng hưởng thụ miệng và lưỡi của Hiền phi, hai tay cũng bắt đầu không như quy củ mà nắn bóp không ngừng ngọc đồn và bộ ngực của hai vị mỹ nhân, khiến hai vị tuyệt sắc ở Thần Châu đế quốc, bị đùa giỡn đến nổi thân thể mềm mại nóng lên, mặt ngọc đỏ bừng, toàn thân tràn ngập cảm giáp kích tình khác lạ!

“Ái phi, mau pha cho trẫm trà ngon!” Sẽ còn tiếp kiến bọn phó tướng của Hoàng vệ binh, không thể lập tức thương tễ nhị nữ, Diệp Phong dục hỏa đã lên cao, nhìn cái bàn phía trước rộng rãi, trong đầu nổi lên ý niệm xấu xa, mở miệng gọi Liễu Nhược Yên ra ngoài, rồi đặt mặt ngọc đỏ bừng của hoàng hậu mỹ lệ, cố ý nhíu mày khó chịu: “Lâm nhi, nơi đó của trẫm đã khó chịu rồi!”

“Cái này, cái này, hoàng thượng ngài còn phải tiếp kiến phó tướng của Hoàng vệ quân. Sau khi ngài hoàn tất đại sự, thần thiếp sẽ tiếp tục phục vụ tốt cho ngài được không?” Hoàng hậu thẹn thùng cúi đầu trả lời.

“Nhưng bây giờ trẫm rất khó chịu, muốn được thưởng thức tư vị tiêu hồn với nàng. Nếu không, nàng để trẫm…..” Diệp Phong nhìn hình dáng thẹn thùng của hoàng hậu, trong lòng cười dâm, miệng thì vẫn nói là khó chịu, cuối cùng thì thầm nhỏ bên tai của hoàng hậu một câu.

“Hoàng thượng, ngài.. ngài như thế nào lại nghĩ ra cái việc dâm đãng như vậy. Thần thiếp sẽ không…...” Hoàng hậu nghe lời thì thầm của hắn xong, liền rất e thẹn, rồi trách móc, vốn định cự tuyệt, nhưng thấy vẻ mặt rất khó chịu đó của hắn, trong lòng không đành, suy nghĩ rồi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Hoàng thường, nếu ngài nghĩ ra, thì dạy cho thần thiếp…..”

“Hắc hắc, Lâm nhi tốt, nàng đích thực là hảo bảo bối của trẫm. Trẫm sau này nhất định sẽ yêu nàng nhiều hơn!” Ý niệm dơ dáy trong đầu đã thành công, lưu manh hoàng đế cao hứng cười hắc hắc, rồi nhẹ giọng bên tai hoàng hậu mà chỉ điểm.

Phía trên cái bàn trong thư phòng, có một tấm trải bàn rộng được trải, làm che đi phần từ bàn đến đất. Hoàng hậu e thẹn nghiêm mặt nghe Diệp Phong nói xong, nhẹ nhàng xốc cái tấm trải bàn phía trước hắn lên, rồi quỳ gối giữa hai chân hắn, rồi ôn nhu động thủ giúp hắn lấy ra cái vật xấu xa đang hùng mãnh kiên đĩnh, ngượng ngùng chép miệng vài cái, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy, và mở đôi môi anh đào đỏ hồng mê người, đưa lưỡi tới gần để liếm lộng nó.

“Tê…... Lâm nhi, nàng thật quá tốt, làm rất tốt, trẫm thật thoải mái…..” Tử sắc lang ngồi ở trên ghế, hưởng thụ hoàng hậu đang dùng cái miệng để phục vụ, nhục thể và nội tâm hiện lên khoái cảm mãnh liệt, nhịn không được phải híp mắt và thở gấp. Nghe thấy, hoàng hậu lại càng ngượng ngùng vô hạn, dĩ nhiên càng cố gắng phục vụ cái căn nguyên đem lại hạnh phúc cho mình.

‘Ý, hoàng hậu đâu?’ Hiền phi Liễu Nhược Yên đang bưng trà bước vào thư phòng, thấy hoàng thượng híp mắt rất thoải mái, trong thư phòng lại không thấy bóng dáng của hoàng hậu, nhịn không được lộ ra thần sắc nghi hoặc.

‘Hắc hắc, nàng ta mà thấy được cảnh này, không biết biểu tình sẽ ra sao?’ Diệp Phong đang híp mắt thấy Hiền phi tiến vào, trong đầu nghĩ xấu xa, hai tay giữ chặt hoàng hầu, không để nàng dừng phục vụ lại.

“Hoàng thượng, thỉnh ngài dùng trà…..” Hiền phi đi tới bên phải của Diệp Phong, đặt chén trà lên trên bàn, liền thấy hoàng hậu đâu liếm lộng cái vật giữa hai chân hắn, nhất thời mắt đẹp giật mình trợn lên, thần tình rất rung động, không thể tin rằng một hoàng hậu ngày thường đoan trang cao quý lại có thể làm cái việc dâm đãng như vậy!

‘Trời…..’ Hoàng hậu bị Diệp Phong giữ chặt, không thể đứng dậy, đang lúc cúi đầu hàm duẫn tiểu hòa thượng, mắt phải đã thấy thân dưới của Hiền phi, trong lòng thẹn thùng thầm hô, không dám để Hiền phi thấy được vẻ mặt nàng lúc này.

“Lâm nhi không cần phải thẹn thùng, nàng và Nhược Yên đều là nữ nhân của trẫm, phục vụ cho trẫm cũng là việc thường tình, không cần phải hổ thẹn như thế!” Lưu manh hoàng đế nhìn hoàng hậu ở phía dưới thân, cùng Hiền phi mỹ lệ bên cạnh, cũng lộ ra biểu thái không ngại ngùng, nói với Hiền phi: “Nhược Yên, hoàng hậu đã làm mẫu, trẫm bây giờ muốn nàng cùng nàng ta đồng thời phục vụ trẫm!”

“Cái này…..” Liễu Nhược Yên nghe vậy nhất thời giật mình nhì Diệp Phong, có chút không thể tiếp nhận cái loại yêu cầu dâm loạn này.

“Sao, hoàng hậu thân là người đứng đầu hậu cung, đều đã dùng tâm để phục vụ trẫm. Chẳng lẽ phi tử như nàng cũng ngại ngùng hơn nàng ta? Nàng không nghe lời của trẫm nói ư?” Diệp Phong đang tưởng tượng cái cảnh hoàng hậu và hoàng phi đồng thời thổi tiêu cho hắn, tự nhiên hưng phấn lên, mắt thấy Liễu Nhược Yên có ý cự tuyệt, lập tức nhiếu màu tỏ vẻ bất mãn.

Hiền phi Liễu Nhược Yên, nghe hắn nói xong, nhìn hoàng hậu dưới thân hắn, ngẫm lại lời hứa của chính mình, thầm nghiến răng, ngượng ngùng quỳ bên cạnh hoàng hậu, nhìn thấy cái vật hung mãnh kiên đĩnh của nam nhân trước mắt, mờ mịt chẳng biết phải làm như thế nào là tốt. Diệp Phong thấy thế lập tức mở miệng chỉ dẫn, rồi để nàng làm giống như hoàng hậu, dùng tay vuốt ve, và dùng môi anh đào cùng cái lưỡi liếm lộng hàm duẫn

‘Ha ha ha, sảng khái, thật tốt! Chu Ngọc Long, tên tử thái giám ngươi lãnh nhạc với nữ nhân. Lão tử sẽ thương yêu và hưởng thụ mỹ nhân này, sẽ đem quốc gia này biến thành thiên đường hưởng thụ của ta!’

Diệp Phong nhìn tình cảnh dâm đãng, tuyệt sắc hoàng hậu và hoàng phi, quỳ gối dưới khố để thổi tiêu cho hắn, thân thể sảng khoái cực kỳ, cảm giác rất kích thích, híp mắt nhìn lên trần mà thầm nói, điểm cây Phiêu phiêu dục tiên, rồi để mặc cho hai vị tuyệt sắc dùng miệng phục vụ.

## 197. Chương 197- Hoài Trung Nữ Mưu，bạch Vũ Dực Vương

“Khải bẩm hoàng thượng, hoàng vệ quân Quách Đào, Triệu Cương, Lý Nguyên, Vương Mãnh, Chu Phong năm vị phó tướng đang chờ yết kiến!” Bên ngoài thư phòng vang lên tiếng Tiểu Thuận Tử bẩm báo.

Lúc này trong thư phòng, hoàng hậu mỹ lệ và hiền phi kiều diễm đang tại thân dưới của Diệp Phong hầu hạ, đôi môi anh đào ngậm tiểu đệ đệ của hắn, tận tình phục vụ.

“Hoàng thượng, dừng lại đi nha, nếu để ngoại nhân nhìn thấy, bọn thiếp chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác đó.” Hoàng hậu Hứa Lâm và Hiền phi Liễu Nhược Yên nghe thấy trước sau dừng lại, thân hình vẫn quỳ dưới hạ thể của hắn, ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng cầu khẩn.

“Ách…..mấy tên gia hoả này thật biết chọn thời gian đến ha. Nhược Yên, nàng hãy đứng dậy đi, cùng trẫm gặp bọn họ. Ah!, tiếp tục, tiếp tục, Lâm nhi, đừng dừng lại, nàng yên tâm nha, núp dưới khăn bàn này, không ai thấy nàng được đâu, trẫm sao có thể để lão bà của mình bị mắc cỡ trước mặt ngoại nhân!”.

Dưới sự hầu hạ của hoàng hậu mỹ lệ và Hiền phi kiều diễm làm cho lưu manh hoàng đế sảng khoái muốn bộc phát, dù cho trời có sập hắn cũng không thể bỏ qua sự sung sướng này. Lúc này Diệp Phong kêu Hiền phi đứng dậy bên trái hắn, mỉm cười an ủi hoàng hậu tiếp tục phục thị hắn tiêu hồn một phen, hướng ra ngoài cửa nói : “Cho bọn họ tiến vào!”

“Tuân lệnh!” Ngoài thư phòng Tiểu Thuận Tử lĩnh mệnh, đẩy cửa thư phòng, để cho năm tên phó tướng hoàng vệ quân tiến vào.

“Chúng thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến Hiền phi!” Năm tên phó tướng sau khi tiến vào thư phòng, nhìn thấy sau trác án ( bàn dành cho hoàng thượng) là hoàng thượng và hiền phi, lập tức quỳ xuống thi lễ.

Hoàng hậu Hứa Lâm lập tức cảm thấy khẩn trương, khẩu ngọc (miệng đẹp) đang chứa tiểu đệ đệ của Diệp Phong không dám phát ra âm thanh gì, sợ ngoại nhân biết được hình dáng và cử động phóng đãng của nàng hiện giờ.

“Bình thân!” Diệp Phong hạ thể hưởng thụ sự hầu hạ của hoàng hậu, khoát tay bảo năm tên phó tướng đứng dậy. Hắn cười đề cập đến chuyện chính: “Sáng nay tảo triều, trẫm đã tuyên bố tự mình sẽ nắm giữ toàn bộ Hoàng vệ quân, các khanh đều đã biết rồi chứ?”.

“Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần đều đã nghe nói!” Năm tên phó tướng đồng thanh trả lời.

Diệp Phong nhìn chăm chú vào ánh mắt và sắc mặt của năm tên phó tướng: “Các khanh đều đã biết, vậy trẫm cũng không cần nhiều lời, các khanh năm người cùng với binh lính của mình đều sẽ do trẫm đích thân điều khiển, không được tự ý điều động Hoàng vệ quân, người nào kháng lệnh trẫm sẽ trừng trị thích đáng, các khanh đều hiểu chứ?”.

“Hiểu rõ!” Năm tên phó tướng nghe xong lộ ra sắc mặt khác nhau, trước sau cao giọng lỉnh mệnh.

Diệp Phong nhìn phản ứng của bọn hắn, ngẫm nghĩ trong tâm, mỉm cười gật đầu: “Tốt. Rất tốt, chỉ cần các khanh trung thành ra sức vì trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi các khanh, cách khanh hãy lui xuống đi!”.

“Chúng thần xin cáo lui!” Năm tên phó tướng lĩnh mệnh thi lễ cáo lui.

Dưới trác án, hoàng hậu Hứa Lâm rốt cục cũng thở phào nhẹ nhỏm, buông tiểu đệ đệ của Diệp Phong ra, cuống quít thở gấp, môi anh đào và chiếc lưỡi thơm có chút cảm giác tê dại.

‘Hoàng hậu thật sự tâm đầu ý hợp với hắn…..’ Liễu Nhược Yên nhìn thấy, không khỏi suy nghĩ chẳng biết Diệp Phong đã bắt đầu sủng ái hoàng hậu bao lâu rồi, nhìn hoàng hậu tại hạ thể của hắn quỳ gối thở dốc, hình dáng thật mê người, rất khó giải thích được hoàng hậu như thế này lại theo tên giả hoàng đế này!

“Hô! Lâm nhi, nàng thật là hão bảo bối của ta!” Diệp Phong nhìn hình dáng dụ nhân của hoàng hậu đang thở gấp mệt mỏi, sủng ái ôm chặt nàng vào ngực, âu yếm hôn một cái.

“Chỉ cần hoàng thượng cảm thấy cao hứng là thần thiếp đã mãn nguyện rồi…..” Hoàng hậu ngồi ở trên đùi của hắn, đôi ngọc thủ ôm chặt, tựa người trước ngực hắn ngượng ngùng đáp nhẹ, liếc nhìn bất hảo sang Hiền phi đang đứng bên trái.

“Ha ha ha. Trẫm có được hiền thê như Lâm nhi, quả thật là tam sinh hữu hạnh!” Diệp Phong nghe vậy thì nghĩ đến bảo bối Lộ Lộ ở nơi Tây Hải xa xôi, cao hứng cười to nói.

Hắn nhìn vị Hiền phi tinh thông thiên cơ bí thuật đang đứng bên trái, đối với việc quan sát lời nói và sắc mặt mọi người thực sự có tài năng, ngẫm nghĩ hỏi: “Nhược Yên, trẫm vừa rồi nói chuyện với năm người bọn chúng, vẻ mặt của chúng chắc nàng cũng thấy được!”

“Ân, thần thiếp đã nhận thấy.” Liễu Nhược Yên là nữ tử thông minh, nghe Diệp Phong hỏi liền thấu hiểu ý tứ của hắn.

Nàng nhẹ nhàng phân tích: “Năm vị phó tướng Hoàng vệ quân này đều có danh tiếng tại đế đô, có điều giữa bọn họ chỉ bằng mặt không bằng lòng. Trong đó ba người Triệu Cương, Lý Nguyên, Chu Phong đều là thân tín của Lý Nghị nguyên soái, một tay đề bạt. Còn lại hai người Quách Đào và Vương Mãnh có được chức vụ như ngày nay đều là do công lao của họ tự giành được, đối với đế quốc một lòng trung thành, không nhịn được ba người Triệu, Lý, Chu dựa vào quan hệ thân thích mà được quyền thế, bình thường đều có nảy sinh tranh chấp. Hoàng thượng muốn nắm giữ hoàn toàn hoàng vệ quân, ngài phải trọng dụng hai vị Quách Đào và Vương Mãnh, dần loại bỏ ba người kia đi!”

Thần Châu đế quốc đặt nặng quan điểm ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ làm đầu, Liễu Nhược Yên hiện tại là nữ nô của tên lưu manh hoàng đế, không chỉ bị hắn khi phụ hôn qua nhẹ nhàng mà bản thân đã hưởng sự sủng ái của hắn, căn bản nàng sẽ không có ý nghĩ tìm đến nam nhân khác. Huống chi gia thế và quyền hành của Diệp Phong thật to lớn, đối với gia tộc nàng cũng là sự nương tựa vững chắc, vì vậy khi nghe Diệp Phong hướng đến hỏi, nàng tự nhiên sẽ không giấu diếm điều gì.

“Ha ha, nói thật hay, nói thật hay, cùng với ái phi xinh đẹp thông minh như nàng bàn chuyện chính sự thật là sảng khoái!” Từ ánh mắt của năm tên phó tướng, hắn cũng đã đoán được đại khái, nay nghe Nhược Yên giải thích thêm, hắn không nhịn được cao hứng cười to, đem vị Hiền phi đang đứng kế bên ôm vào lồng ngực, ôn nhu hỏi: “Ái phi, nàng nói nếu trẫm muốn nắm giữ hoàn toàn đế quốc thì nên làm gì bây giờ?”

Liễu Nhược Yên ngồi trên đùi của hắn, đối diện với hoàng hậu, ngẫm nghĩ đáp: “Hiện giờ giữa hoàng thượng, hoàng hậu và thần thiếp có hai mối quan hệ, chúng ta có thể bí mật liên hợp với Hứa thừa tướng cùng Định Đông Vương phụ thân của thiếp, tạo áp lực lên hai vây cánh của nguyên soái và thái hậu, loại bỏ dần các trọng thần có chức vụ cao của họ. Trước mắt nguyên soái Lý Nghị là người ngang ngược nhất, hoàng thượng có thể xuống tay với lão đầu tiên!”

‘Ai da, cái loại sự tình tranh giành quyền lực này nói thì dễ, đến khi giải quyết thì thật phiền phức, một khi quan hệ đến quyền lực và ích lợi, hai vị nhạc phụ tương lai sẽ không dễ dàng từ bỏ….. Bất quá chờ khi bảo bối mỹ nhân ngư của ta đến, có thêm tư lược đoàn và binh lực của tây hải tộc nhân, khi đó bọn họ đối với ta không khách khí cũng không được.’

Tể tướng và Định Đông vương vì quyền thế gia tộc của mình mà không tiếc cho hoàng hậu cùng Hiền phi vào cung làm nội ứng, bọn họ đối với dục vọng của mình lớn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Diệp Phong lúc này trái ôm phải ấp, đôi thủ trư tại nhục đồn phong mãn đầy đặn của các nàng nhẹ nhàng sờ nắn, trầm tư suy nghĩ, cất tiếng hỏi: “Ái phi nói rất có lý, đối với việc bọn Nam man và loạn quân phương bắc, nàng có suy nghĩ gì ko?”.

“Loạn quân ở phương bắc cơ bản chỉ là bọn người ô hợp, nguyên nhân bọn họ có thể quật khởi nghĩa, đều là do An Bắc Vương tuổi cao mang bệnh, dẫn đến con cái tranh quyền. Nếu hoàng thượng không an tâm, thần thiếp nguyện thảo một phong thư kèm thánh chỉ gửi cho phụ thân Định Đông Vương lãnh binh đi dẹp loạn. Còn về bọn Nam man, thần thiếp nghĩ chuyện này tuyệt đối không đơn giản, nhất định còn có điều ẩn dấu phía sau, hoàng thượng có thể làm như vậy…..như vậy…..”.

Hiền phi Liễu Nhược Yên thông minh đương nhiên hiểu được trong lòng hoàng thượng còn cố kị dục vọng quyền lực của tể tướng và phụ thân mình, nên không nói ngay mà để hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới chính sắc nói lên kế hoạch của mình.

Khác xa với lời đồn đãi bên ngoài, Liễu Nhược Yên tiến nhập hoàng cung không phải tất cả đều do chủ ý của Định Đông vương, mà là nàng vì nghĩ đến phụ thân mình hằng ngày buồn rầu lo lắng về sự suy bại vị thế của gia tộc, nên tự nguyện tỏ vẻ nguyện ý tiến cung. Tại Liễu phủ, vị hiền phi này nổi danh là một nữ nhân tinh thông, lời nói rất có trọng lượng.

“Ân, ái phi nàng nói có lý. Nghe như nàng vừa nói, Nam man đế quốc quả thật không đơn giản như bên ngoài. Trẫm phải tới đại doanh Hoàng vệ quân để kiểm tra một phen, sau khi nghe lời ái phi phân ưu giải tỏa lo lắng, trẫm liền có thể rãnh rỗi hưởng thụ hai nàng một phen, ha ha ha…..”.

Lưu manh hoàng đế nghe xong kế hoạch của Liễu Nhược Yên, không ngăn được cao hứng cười to, ôn nhu ôm lấy hoàng hậu và hoàng phi, không nhịn được hôn hai nàng, trong chốc lát dâm tính đại phát, để nhị nữ quỳ tại hạ thể của hắn tiếp tục phục thị, cuối cùng bộc phất tất cả tinh hoa vào trong miệng ấm áp của hoàng hậu.

Phát tiết xong dục hỏa, Diệp Phong tạm thời thu lại ý nghĩ tiêu hồn với nhị nữ trên giường, đối mặt với nhị nữ nói: “Lâm nhi, Nhược Yên, các nàng đi tìm nam trang thay vào, trẫm muốn kiểm tra Hoàng vệ quân, nhân tiện dẫn hai nàng xuất cung du ngoạn luôn!”

“A!, thật sao hoàng thượng? Ngài muốn dẫn bọn thiếp xuất cung du ngoạn hả?” Ôn nhu hoàng hậu và Hiền phi tinh minh nghe vậy sắc mặt không nén nỗi vẻ kinh ngạc.

Tại Thần Châu đế quốc quy củ rất nghiêm khắc, kể cả hoàng hậu và tất cả phi tần trong đại nội hoàng cung đều không được tự tiện xuất cung. Từ lúc tiến vào hoàng cung đã như đặt chân vào phòng giam xa hoa lộng lẫy. Lúc này trong thâm cung nghe được hoàng thượng muốn dẫn các nàng xuất cung du ngoạn, hiển nhiên nhị nữ đều cảm thấy cao hứng!

“Ha ha, xem các nàng thật sự cao hứng, trẫm thân là quốc quân chi chủ, một việc nhỏ này chẳng lẽ không làm cho lão bà của mình được sao? Các nàng nhanh thay nam trang đi, mỹ nhân như hai nàng mà giữ nguyên xuất cung, bảo đảm nam nhân trên đường đều sẽ điên đảo thần hồn. Sau này có thời gian, trẫm sẽ thường xuyên cùng các nàng xuất cung du ngoạn, hai nàng không phải suốt ngày ở trong thâm cung buồn chán!” Diệp Phong nhìn nhị nữ vẻ mặt cao hứng, chực cười gật đầu nói.

“Tạ ơn hoàng thượng!” Hứa Lâm và Liễu Nhược Yên nghe thấy Diệp Phong sau này sẽ thường xuyên dẫn các nàng xuất cung du ngoạn, lập tức cao hứng thi lễ đáp tạ, sau đó rời khỏi thư phòng thay nam trang. Diệp Phong cũng được cung nữ hầu hạ thay đổi bộ y phục màu tím.

Đông hải Thần Châu đại lục cùng với Tây hải nam bắc đại lục, khoảng cách xa xôi, thời gian vì thế cũng bất đồng, so với nơi ở của Diệp Phong lúc này là ban ngày, thì tại Tây hải, chư vị giai nhân của hắn đang chìm vào mộng điệp.

Đêm khuya lặng lẽ, tại phủ đệ lĩnh chủ Phong Diệp thành, trong phòng ngủ xa hoa, ngũ nữ Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Mộng Hương, Tĩnh Hương, Liên Na đang cùng một chổ say giấc nồng, hằng ngày hầu tử lưu manh tiểu Hắc đều làm nũng quấn quít lấy các nàng ở trên giường, đột nhiên nó kêu lên một tiếng, trợn mắt đứng ở đầu giường, nhìn đối diện cửa phòng đang có một dực nhân bạch y anh tuấn, kinh hãi cuống quít kêu to.

“Tiểu Hắc, nửa đêm rồi ngươi còn kêu loạn gì vậy!” Lộ Lộ ngũ nữ nghe tiếng kêu của tiểu Hắc đều đã bừng tỉnh, Liên Na nữ vương bực mình đầu tiên mở miệng.

Ngay khi các nàng vừa dứt lời, đối diện cửa phòng, dực nhân anh tuấn đột nhiên phất đôi cánh chim, hướng ngũ nữ lao tới, làm cho các nàng đều chấn động. Ngũ nữ lúc này nội y dính sát thân thể mềm mại, muốn đứng dậy nghênh địch, bất quá tên dực nhân này tốc độ quá biến thái, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện trước các nàng, căn bản không cho ngũ nữ phản kích, phóng tới vô số trảo ảnh!

“Chi!”

“Vút!”

Ngay lúc ngũ nữ sắp bị trảo ảnh chạm tới, tiểu Hắc nộ kêu một tiếng, trong nháy mắt nhảy vào phạm vi công kích của dực nhân anh tuấn, hai quyền nện lên ngực trái của hắn.

“Oanh!” Một kích thành công, dực nhân anh tuấn bị lưỡng quyền làm cho chấn động tê dại, văng tới vách tường nơi đầu giường.

“Ngươi là ai? Đêm khuya dám xâm nhập vào Phong Diệp thành” Hồng mang lóe lên chói mắt, thừa dịp tiểu Hắc đánh lui dực nhân anh tuấn, Mộng Hinh nhan chóng lấy ra Liệt Diễm sáo trang tổ hợp, kiếm xuất tại trước Lộ Lộ tứ nữ bảo vệ, kinh hãi nhìn dực nhân, khẽ chất vấn!

Cùng lúc đó, bại hoại Khải Đặc, Ai Đức, và Lạp Phi Nhĩ, Thánh Ma nghe được tiếng hét chói tai của tiểu Hắc, cùng với Tư Lược đoàn thành viên, hướng phòng đoàn trưởng lao tới.

“Thật không ngờ ta đường đường là bạch vũ dực vương Lạc Địch, lại bị thất thế trước một quyền của Kỵ Linh Hầu. Ha! Người dưới tay tên Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ quả nhiên đều cổ quái khiến ta ngạc nhiên. Đáng tiếc không thể mang theo người thường thuấn di, nếu không làm gì phải tổn hao năng lượng đến như vậy!”

Bạch vũ dực vương Lạc Địch đưa tay phải xoa chỗ đau trước ngực, mắt thây Mộng Hinh mặc Liệt Diễm sáo trang cùng tiểu Hắc đang tiến về phía hắn, đồng thời tai nghe tiếng bước chân của thành viên Tư Lược đoàn đang tiến tới, trong lòng chỉ còn cười khổ một tiếng, hóa thành đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất vô tung. Lộ Lộ ngũ nữ và tiểu Hắc trợn mắt há miệng, giật mình kinh ngạc.

## 198. Chương 198 - Mưu Hại Trung Thần、bạn Nghịch Thí Quân

“Quách huynh, Vương huynh tới nhanh như vậy, mời ngồi, năm người chúng ta sau khi nghe lệnh trực tiếp từ hoàng thượng không để lặp lại vấn đề tình trạng đảng phái chống đối. Hôm nay ba người chúng ta thành tâm cùng hai vị huynh đệ giảng hoà đồng tâm hiệp lực thống lĩnh Hoàng vệ quân, tiêu bỏ qua hiềm khích tận trung vì hoàng thượng. Tiểu đệ trước tiên kính một chén!”

Phía bắc đế đô, tại quân doanh của hoàng vệ quân, trong nghị sự trướng, Triệu Cương, Lý Nguyên, Chu Phong phụng mệnh Lý nguyên soái chuẩn bị thủ tiêu Quách Đào cùng Vương Mãnh vào hôm nay, cho nên giả vờ thiết yến muốn cùng hai người bỏ qua hiềm khích cùng nhau giảng hoà.

“Ba vị huynh đệ khách khí quá, các ngươi bỏ qua hiềm khích bài trừ, chống đối cùng hai người chúng ta, tận lực vì đế quốc, đây là phúc cho đế quốc thật đáng mừng.” Quách Đào cùng Vương Mãnh thấy Triệu Cương ba người cùng nâng chén đối ẩm trong lòng mặc dù với việc bọn họ đột nhiên đề nghị giảng hoà vô cùng nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khách sáo, lúc này khách khí ứng thanh nâng chén.

“Đúng vậy, đúng vậy năm người chúng ta đấu đá với nhau nhiều năm như vậy, hôm nay có cơ hội hoà giải, đây không chỉ là tin vui cho mọi người mà còn là phúc cho đế quốc. Hôm nay mọi người phải uống cho thống khoái.” Triệu Cương, Lý Nguyên, Chu Phong ba người thấy Quách Đào, Vương Mãnh uống xong chén rượu liếc nhau trong lòng cười thầm, tiếp tục nâng chén mời rượu.

Quách Đào cùng Vương Mãnh nhìn ba người trước mặt mà trong lòng nghi hoặc, không tin ba người bọn họ có thể dễ dàng thoát ly đảng phái của nguyên soái như thế. Mặc dù ba người bọn họ đều xấu xa nhưng đã đối đãi khách khí với mình, mình không thể để cho họ xấu mặt. Dù sao nơi này là ở trong quân doanh, ba người có âm mưu cũng không có khả năng ở đây làm hại đến mình, vì hai người vẫn có thuộc hạ, bên ngoài còn có tâm phúc trung thành.

“Hắc, hắc, Quách Đào, Vương Mãnh hai người các ngươi không biết tốt xấu, nhiều năm qua vẫn không chịu đi theo nguyên soái mà còn chống đối chúng ta khắp nơi. Hôm nay các ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa!” Triệu Cương, Chu Phong, Lý Nguyên ba người vừa cùng Quách Đào, Vương Mãnh ăn uống trông đầu hung hăng nghĩ.

Quân tử làm việc cố kỵ vì đạo nghĩa, tiểu nhân làm việc thì không có gì cố kỵ. Quách Đào cùng Vương Mãnh là người chính trực mặc dù đã cố tình đề phòng nhưng bọn họ không thể ngờ rằng Triệu Cương ba người sau lưng đều là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Hôm nay sợ rằng hai người sẽ phải chịu một số phận bi đát.

“Nhược Yên muội muội, muội xem đây là cửa hàng trang sức, kia là trà lâu còn có hý viện (nhà hát). Đã lâu không được thấy những địa phương này. Bệ hạ, đa tạ ngài đã dẫn thiếp xuất cung!”

Hoàng hậu Hứa Lâm xuất cung chạy tới đại doanh hoàng vệ quân bây giờ đang đứng trên đường. Bạch sắc nam trang ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, cao hứng xem hoàng hậu Hứa Lâm đáng vẻ như con chim nhỏ vui sướng không ngừng nói chuyện với Nhược Yên vừa hướng tới Hoàng Thưọng cảm tạ.

“Thiếu gia, ngài xem, Lâm tỷ vừa ra khỏi cung liền cao hứng biến thành tiểu cô nương một chút cũng không có giữ vẻ đoan trang cùng uy nghiêm. Xem ra người sau này không cho nàng ra ngoài, nhất định đã làm cho nàng thất vọng!”

Liễu Nhược Yên cùng hoàng hậu trang phục giống nhau đang cao hứng nhìn xung quanh. Bất quá vị tài nữ này không có như hoàng hậu bộc lộ hết ra ngoài. Nghe hoàng hậu nói như vậy nàng liên nhân cơ hội nhắc nhở hoàng thượng sau này phải cho bọn họ xuất cung. Khi xuất cung các nàng cùng Tiểu Thuận Tử không gọi Diệp Phong là hoàng thượng.

“Nếu Lâm nhi thích, sau này rảnh rỗi ta sẽ mang bọn nàng xuất cung. Nhược Yên không cần nhắc khéo trẫm”. Diệp Phong tâm tình vốn đang vui vẻ, vừa thông qua sự chuyến cáo của Thánh Ma, biết được chuyện Phong Diệp thành bị dực nhân thần bí xâm nhập, trong lòng đang sốt ruột lo âu, nghe hoàng hậu cùng Hiền phi nói như vậy, miễn cưỡng lộ ra nụ cười.

“Thiếu gia, ngài hình như có điều gì không vui?” Nhược Yên phát hiện biểu hiện khác lạ của hoàng thượng nghi hoặc nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì, đang suy nghĩ làm thế nào để thanh trừ ba chướng ngại trong hoàng vệ quân. Tốt rồi, chúng ta làm xong việc rồi lúc trở về sẽ tiếp tục ngắm phong cảnh. Lập tức đi đến đại doanh, đi nhanh nào!”

‘Ách, mới uống một ít rượu như vậy sao đột nhiên lại thấy choáng váng thế này?’ Trong nghị sự trướng ba người Triệu Cương đang chuốc rượu người có tửu lượng cực cao là Vương Mãnh. Vương Mãnh cảm giác có gì đó không đúng trước tiên liền quay sang nhìn sang bên cạnh thấy Quách Đào cũng như mình có vẻ hồ đồ. Hắn kinh sợ lập tức đứng dậy hướng tới Triệu Cương ba người quát: "Các ngươi đã bỏ gì vào rượu và thức ăn?"

“Ủa, Vương huynh,ngươi làm sao vậy? Không đấu lại tửu lượng của ba chúng ta nên như thế à?" Triệu Cương, Chu Phong, Lý Nguyên ba người đã bỏ mê dược trong rượu, nay thấy mê dược sắp phát tác lại nhìn Vương Mãnh ra dáng kinh sợ thì đều đứng dậy ra vẻ nghi hoặc hỏi, trong lòng cười thầm.

“Trong rượu và thức ăn chắc chắn có vấn đề. Ba người các ngươi ở trong quân doanh dám làm những chuyện thế này, lão tử không tha cho các ngươi." Vương Mãnh lắc lắc đầu tránh cơn buồn ngủ đang ập đến chỉ vào Triệu Cương ba người gầm lên, hữu thủ nhanh chóng rút bội đao bên hông ra tưởng như muốn động thủ.

"Tiết tham tướng, sự tình có biến, lập tức báo động nhanh" Quách Đào trầm tĩnh không giống như Vương Mãnh lập tức rút đao mà cao giọng thông tri cho thủ hạ tâm phúc ở bên ngoài.

"Ha ha ha, Quách Đào, Vương Mãnh hai tên ngốc các ngươi không cần kêu nữa, tùy tùng bên ngoài của các ngươi đã bị thuộc hạ lão tử mai phục bắt rồi. Qua hôm nay các ngươi vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Hoàng vệ quân sẽ như trước do Nguyên soái chỉ huy." Triệu Cương, Lý Nguyên, Chu Phong ba người thấy Quách Đào, Vương Mãnh dược tính phát tác lúc này không cố kị gì nữa đều đắc ý cười to.

"Lũ tiểu nhân ti bỉ các ngươi đắc ý quá sớm hai người chúng ta tại quân doanh ngộ hại, các ngươi sẽ là đối tượng hiềm nghi lớn nhất. Hoàng Thượng nhất định không buông tha các ngươi." Quách Đào cùng Vương Mãnh kêu gào lạc cả giọng thấy bên ngoài không có động tĩnh gì trong lòng biết đã trúng kế rồi liền chỉ vào Triệu Cương ba người mà mắng.

“Ha ha, bất quá chắc gì hoàng đế bất tài kia sẽ báo thù cho các ngươi, nguyên soái đã sớm chuẩn bị, chúng ta sẽ không động thủ tại đây. Trước tiên cho binh lính tống các ngươi về nhà sau đó đem cả nhà các ngươi ra giết, nhất định không để lại bất cứ dấu vết nào. Ha ha ha…..”

Đại sự đã định, hoàng vệ quân sắp trở thành đồ trong túi của ba người, Triệu Cương, Lý Nguyên, Chu Phong trong lòng đắc ý nhìn Quách Đào cùng Vương Mãnh đang cố gắng chống chọi tác dụng của mê dược, ha ha cười to.

“Lão tử hôm nay cho dù phải chết cũng kéo theo ba tên tiểu nhân các ngươi trừ hoạ cho đế quốc và bá tính.” Vương Mãnh nghe vậy vô cùng kinh sợ, tức giận gầm lên một cước đá đổ bàn ăn đồng thời bổ đao về phía Lý Nguyên là kẻ cười to nhất. Quách Đào cũng theo sát xông lên.

Triệu Cương ba người dựa vào các mối quan hệ mới có được địa vị như ngày hôm nay, luận về bản lĩnh chân chính bình thường ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Vương Mãnh lại càng không bằng Quách Đào. Bất quá bây giờ Quách Đào cùng Vương Mãnh thực lực đại giảm căn bản không thể đả thương họ. Hơn nữa hoàn toàn để họ hí lộng, phát tiết nhưng oán niệm cho trước kia không địch lại Quách Đào và Vương Mãnh.

“Hắc hắc, không thể tưởng tượng được đệ nhất hổ tướng Vương Mãnh của hoàng vệ quân chúng ta lại không chịu nổi một kích.” Chu Phong nhanh chóng lẻn ra sau lưng Vương Mãnh cười lạnh xuất một chưởng vào lưng, phốc một tiếng, khiến cho hắn ngã nhào như một con chó, phải thổ huyết, mà trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lực bất tòng tâm không thể bắt được đối phương.

“ Tiểu nhân ti bỉ, Quách Đào ta dù phải chết cũng không để gian kế của các ngươi thành công. Vương huynh, bon họ muốn chúng ta chết tại nhà, chúng ta sẽ chết tại nghị sự trướng này xem bọn ngươi trả lời như thế nào với hoàng thượng cùng với binh lính trong hoàng vệ quân.” Quách Đào đã bắt đầu hôn mê kéo Vương Mãnh nói, muốn tự sát tại nghị sự trướng.

“Hừ hừ, tưởng tự sát dễ dàng như sao, xem ta bắt các ngươi …..” Triệu Cương nghe vậy cười lạnh muốn động thủ. Đột nhiên ngoài trướng vang lên một trận rên la sau đó vài tên lính lảo đảo chạy vào trong trướng.

“Sao lại thế này?” Triệu Cương, Lý Nguyên, Chu Phong thấy tình huống này đều kinh hãi hướng ra ngoài quát hỏi. Quách Đào cùng Vương Mãnh mừng như điên vì nghĩ rằng tâm phúc của bọn họ bên ngoài không bị bắt.

“Triệu Cương, Chu Phong, Lý Nguyên ba tên nghịch thần các ngươi dám sau lưng trẫm mưu hại trung thần!”

Hơn mười đạo bạch quang kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng nghị sự trướng, Diệp Phong trong tay cầm một thanh kiếm bình thường của binh lính đứng giữa vòng vây của hoàng vệ binh nhìn ba người Triệu Cương trầm giọng gầm lên.

Hiền phi Liễu Nhược Yên tay cầm áo choàng che cho hoàng hậu Hứa Lâm, giật mình, nhìn vẻ nhìn bình tĩnh của Tiểu Thuận Tử, kinh hãi đứng bên cạnh Diệp Phong.

“Hoàng…...hoàng thượng?” Triệu Cương, Lý Nguyên, Chu Phong mắt thấy kiếm khí tiêu tán đối diện xuất hiện một người cầm kiếm đích thị là thiên tử, nhất thời bị doạ nhảy dựng lên, khó có thể tin rằng hoàng thượng có thể xuất hiện vào lúc này.

“Mạc tướng tham kiến hoàng thượng!” Quách Đào, Vương Mãnh rất ngạc nhiên về thực lực của hoàng thượng nhưng việc hoàng thượng xuất hiện đúng lúc làm cho bọn họ có thể tránh được cái chết đã làm sự vui mừng che lấp hoàn toàn sự nghi hoặc trong lòng họ.

"Hắn đúng là hoàng thượng ư?!" bốn tên lính vây quanh Diệp Phong nhìn cử động của Triệu Cương ba người cùng Quách Đào hai người tất cả đều choáng váng, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không biết phải làm thế nào cho tốt.

Những binh tướng này đều là tâm phúc do ba người Triệu Cương an bài trước, trong bốn người Diệp Phong thì Tiểu Thuận Tử có mang thái giám lệnh bài có thể vào trong doanh truyền chỉ, nhưng khi đến trung tâm thì bị binh tướng ngăn trở, nói gì cũng không cho đi. Diệp Phong giận dữ xuất ra biểu tượng của hoàng đế là cửu long kim bài, mặc dù binh tướng xung quanh bị dọa khiếp cũng không dám cho bon họ kinh động đến năm vị phó tướng trong nghị sự trướng.

Nói đùa sao? Ba vị phó tướng ở bên trong đang mưu hại hai phó tướng khác. Nếu người này thật sự là hoàng thượng, đi vào thấy như vậy thì ba vị phó tướng phải chết, bọn họ là đồng đảng nên sẽ có kết cục giống nhau. Còn nếu không phải là hoàng thượng mà bọn họ dễ dàng để người lạ đi vào làm hỏng đại sự thì ba vị phó tướng cũng không tha cho họ. Cho nên mấy người này có mấy lá gan cũng không dám cho người lạ đi vào dễ dàng mà liều mình ngăn cản.

“Triệu Cương Lý Nguyên, Chu Phong các ngươi muốn tạo phản phải không? Các ngươi lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bỏ vũ khí xuống cho trẫm?" Diệp Phong hữu thủ cầm kiếm chỉ vào ba người Triệu Cương trầm giọng quát, trong lòng cười thầm đây là cơ hội tốt để diệt trừ bon chúng.

"Triệu huynh, Lý huynh, việc này hôm nay bị hắn tận mắt chứng kiến, chúng ta chắn chắc bị tội tru di cửu tộc vào nay mai. Trước mắt chúng ta ở đây đều là tâm phúc, không bằng phái người bao vây hắn, rồi khiến hắn cùng Quách Đào và Vương Mãnh biến mất khỏi thế gian này." Mưu hại trung thần bị hoàng thượng chứng kiến tuyệt đối là tử tội. Chu Phong tay chân khẩn trương, cắn răng nảy ra ý định độc ác đưa ra ý niệm thí quân với Triệu Cương, Lý Nguyên

Giết hoàng thượng có lẽ sẽ còn một đường sống, không giết thì phải chết không nghi ngờ gì cả. Triệu Cương cùng Lý Nguyên nghe vậy đều bảo người đi sai tâm phúc bao vây rồi trầm giọng quát: "Các ngươi không cần hoảng sợ, hoàng thượng hiện giờ đang ở trong cung, kẻ này chỉ là người có dung mạo giống hoàng thượng, đích thị là tặc nhân giả mạo hoàng thượng. Các ngươi lập tức bắt hắn, bổn tướng quân tất hướng về hoàng thượng mà báo công trạng của các ngươi, bảo đảm mọi người đều được trọng thưởng"

## 199. Chương 199 - Tru Sát，toán Mệnh

Nếu trước mặt này thật sự là hoàng thượng, đáng binh lính động thủ, là đại tội tru cửu tộc. Nếu trước mặt không phải là hoàng thượng, binh lính không động thủ thì phạm vào quân lệnh, sau này khẳng định không có kết quả tốt. Nghe Lý Nguyên cao quát xong, bọn lính nhất tâm quyết định, đều chuẩn bị động thủ.

“To gan, bọn loạn thần tặc tử các ngươi, tự nhân đám động thủ với đương kim thiên tử, có phải là chán sống rồi không? Cẩn thận lúc hoàng thượng hồi cung sẽ tru cửu tộc các ngươi!” Thái giám Tiểu Thuận Tử biết rõ thực lực cường đại của chủ nhân, đối với bọn binh tướng của Hoàng vệ binh xung quanh không chút sợ hãi, cao giọng hét to rất có khí thế.

“Câm miệng, tên thái giám giả mạo kia, tự nhiên dám cùng thằng nhãi này to gan giả mạo đương kim thiên tử. Hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Các tướng sĩ, cùng ta giết!” Lý Nguyên và Chu Phong nghe vậy cố ý nổi giận hét to, rồi giương đao dẫn đầu bọn binh tướng xung quanh triển khai trùng sát Diệp Phong bị vây bên trong.

Quách Đào và Vương Mãnh thấy tình hình này lo lắng vạn phần, thật muốn hộ giá, nhưng mê dược đã phát tác dược tính, bọn họ hoa mắt choáng váng, lảo đão trên mặt đất, mơ màng như muốn ngủ, không thể chống lại, căn bản không có khả năng hộ giá.

“Hoàng thượng…..” Hoàng hậu Hứa Lâm nhu nhược mắt thấy một lượng lớn binh tướng vọt tới mãnh liệt, khẩn trương nắm chạy tay phải của Diệp Phong. Nàng đến bây giờ hoàn toàn rung động thực lực của hoàng thượng!

“Lâm nhi, đừng sợ, trẫm sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng!” Diệp Phong dùng tay trái ôm eo hoàng hậu, rồi đưa một ánh mắt cẩn thận cho Hiền phi, tay phải vận kình khí múa kiếm, tạo ra luồng kiếm khí hùng hồn mênh mông, đem tất cả các binh tướng muốn tiến gần bọ họ, toàn bộ giết hết, không hề lưu tình!

“Tên tặc tử này võ công quá cao, mọi người cẩn thận. Lưu tham tướng, điều cung thủ lại đây bắn chết hắn!” Chu Phong mắt thấy võ công của hoàng thượng cường hãn như thế, trong lòng kinh hãi vạn phần, rồi ác độc muốn dùng loạn tiễn để giết.

“Loạn thần tặc tử, tự nhiêm dám kích động binh tướng Thần Châu đế quốc động thủ với thiên tử. Tội của ngươi đáng chết vạn lần!”

Liễu Nhược Yên nghe Chu Phong nói vậy, trong lòng kinh sợ, biết rằng có cung thủ thì bên mình nhất định phải chết, lúc này trầm giọng quát, thi triển Thiên Cơ bộ, nhảy người lên, múa trường lăng (tấm vải dài) màu tím bên tay phải, vận kình khí, rồi xoay vòng trường lăng, giống như linh xà xuất động, nhanh chóng cuốn quanh hông Chu Phong, rồi dùng sức mạnh. Chỉ thấy bạch mang của trường lăng lóe lên, Chu Phong bị bẻ gãy cột sống, chết thảm tại chỗ!

‘Hiền phi lợi hại như vậy ư?!’ Hoàng hậu Hứa Lâm và thái giám Tiểu Thuận Tử chứng kiến Liễn Nhược Yên múa trường lăng giết được Chu Phong, cả hai đều lộ ra thần sắc khiếp sợ.

“Ha ha ha, Nhược Yên, không nghĩ được nàng không chỉ có mưu cao, công phu cũng không tệ. Trẫm không thể thua này, nhìn trẫm phán tử hình đám loạn thần tặc tử này!”

Diệp Phong nhìn Liễu Nhược Yên, cao hứng cười ha ha, vhan6 phải dùng lực đá Tiểu Thuận Tử bay lên không, tay trái ôm eo hoàng hậu, tay phải nắm chặt trường kiếm, thân hình dùng chân trái làm trục, quay tròn tại chỗ rất nhanh, phát ra kiếm khí không ngừng. Thoáng chốc chỉ thấy vô số bạch mang kiếm khí lấy hắn làm trung tâm, bay tứ phía, tựa như quần long xuất hải, không ngừng nghĩ, mãnh liệt oanh tạc, giết hết đám binh tướng đang kêu cho gọi mẹ xung quanh, và kinh hãi chạy trốn.

‘Thực lực của hoàng thượng không tưởng cường đại như vậy? Hắn quả thật có thể bằng với sư phụ của ta, được liệt vào Thần Châu thiên bảng…..’ Liễu Nhược Yên thi triển Thiên Cơ bộ dễ dàng tránh được kiếm khí bay loạn, phóng người lên cao, nhìn hoàng thượng ra chiêu ở phía dưới, trong lòng rung động dị thường.

Lý Nguyên chật vật thoát khỏi phạm vi bay của kiếm khí, trong lòng hoảng sợ vạn phần, đang muốn chạy trống, đột nhiên vang lên một trận cười lạnh, “ Lý Nguyên, tên phản nghịch tặc tử ngưới, còn muốn chạy trốn sao? Cùng đồng đảng của ngươi chết đi!”

Âm thanh cười lạnh dứt, bạch manh chói mắt, trong nháy mắt đã xuyên qua sau lưng của Lý Nguyên. Sau đó chỉ thấy Diệp Phong ôm hoàng hậu Hứa Lâm, đứng trước mặt Lý Nguyên đã chết thảm ngã xuống.

Bọn binh tướng tâm phúc của Triệu Cương, Lý Nguyên, Chu Phong mắt thấy hai vị phó tướng bị giết hoảng sợ thực lực của Diệp Phong, chỉ ở xa xa vây mà không dám tiến đến. Liễu Nhược Yên thấy Triệu Cương trong đám người muốn lên ngựa chạy trốn, lập tức lẻn đến bên cạnh Diệp Phong nhắc nhở: “Hoàng thượng, Triệu Cương muốn chạy trốn, người này không thể giết, nên bắt sống hắn…..”

“Ừ.. ái phi nói rất có đạo lý, nhìn trẫm bắt tặc tử này!” Diệp Phong nghe ý tứ của Liễu Nhược Yên, gật đầu tán thưởng, rồi đem Hứa Lâm giao cho Liễu Nhược Yên, chân thi triển Tiêu diêu kiền khôn bộ cực nhanh, chỉ vài bước đã phóng tới gần phía trước của Triệu Cương muốn lên ngựa chạy trốn, vận kình khí, rồi nhanh chóng phóng ra, trúng vào ba đại huyệt của Triệu Cượng, khiến cho gã hoảng sợ, đứng yên tại chỗ, không thể di động.

Sau trận đánh nhanh chóng này, tất cả binh tướng trong đại doanh cơ hồ đều chạy đến trung tâm để xem. Tâm phúc của ba tên Triệu Cương mắt thấy bai vị phó tướng toàn bộ bị giết, đứng yên tại chỗ hoàn thoàn choáng váng, cũng không có ngăn cản binh tướng tiến đến quan sát tình hình của Quách Đào và Vương Mãnh.

“Ta, chúng ta chỉ là trúng mê dược, không có gì. Mau, mau tham kiến hoàng thượng!” Quách Đào và Vương Mãnh cố gắng nhịn đau, mơ mơ màng màng chỉ vào Diệp Phong, rồi thúc giục chúng binh tướng xung quanh đang xem xét tình hình của bọn họ, trước tiên quỳ xuống bái lễ, “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế!”

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Hai vị phó tướng quỳ trước tiên, Diệp Phong cũng phối hợp xuất ra cửu long kim bài. Chúng binh tướng thấy tình huống này, lập tức cao giọng hô ‘hoàng thượng vạn tuế ‘, lần lượt quỳ xuống bái kiến.

Diệp Phong nhìn một đám người quỳ xuống trước mắt hiện nay, trong lòng đại sảng, rồi nhìn tâm phúc của nghịch thần đang khẩn trương quỳ xuống, mở miệng quát: “Ba tên Triệu Cương, Lý Nguyên, Vương Mãnh đại nghịch bất đạo, muốn giết vua soán vị. Chúng binh tướng Hoàng vệ binh nghe lệng, lập tức bắt hết đám dư đảng của ba tên nghịch thần cho trẫm!”

“Vâng!” Âm thanh lĩnh mệnh vang cả trời xanh, một đám binh tướng nhanh chóng tiến đến bọn dư đảng tâm phúc của ba tên Triệu Cương toàn bộ bắt giữ quỳ trên mặt đất.

Quách Đào và Vương Mãnh được bộ hạ uống giải dược, đại não thanh tỉnh rất nhiều, lập tức đến phía trước Diệp Phong quỳ xuống, hổ thẹn nói: “Mạc tướng đề phòng bất cẩn, để cho ba tên nghịch thần làm ra việc đại nghịch bất đạo này, tội chết vạn lần, thỉnh hoàng thượng trách phạt!”

“Hai vị ái khanh đều là người chính trực, không thể bằng đám tiểu nhân này, cho nên không có tội, sau này nên cẩn thận một chút. Hiện nay, ba tên Triệu Cương bị trừ danh khỏi Hoàng vệ quân, trước khi tuyển chọn nhân tài kiệt xuất, bộ đội tinh duệ nhất của trẫm sẽ làm phiền hai vị ái khanh chịu khó thống lĩnh. Sau khi xử lý tội danh của ba tên nghịch này, trẫm sẽ gia phong cho hai khanh chức phó thống lĩnh Hoàng vệ quân, có uy lực cả đế quốc!” Diệp Phong nhìn hai người mỉm cười nói.

“Tạ hoàng thượng!” Hai người chính mình thất chức làm xuất hiện đại sự như thế, hoàng thượng không những không có trách phạt mà còn phong thưởng, Quách Đào và Vương Mãnh ngoài ý muốn trong lòng rất cảm động, trước sau khấu đầu bái tạ.

Diệp Phong bảo hai người bình thân, rồi kể lại sự việc một lần, cùng hoàng hậu, Hiền phi và thái giám Tiểu Thuận Tử dưới sự hộ tống của một nhóm của Hoàng vệ binh do Vương Mãnh chỉ huy, Triệu Cương bị áp giải đi cùng, trên đường đi, dưới ánh mắt ngạc nhiên của dân chúng, phong phong quang quang trở về hoàng cung.

“Hoàng thượng, ngài đã làm gì mà khiến Triệu Cương cứng như đá không thể nhúc nhích vậy?” Vương Mãnh tướng quân được lệnh giải Triệu Cương vào ngục. Trở lại Long Tường cung, sau Liễu Nhược Yên cùng hoàng hậu Hứa Lâm phục vụ hoàng thượng thay trang phục, tò mò nói ra nghi hoặc trong lòng.

“Đúng vậy, hoàng thượng, võ công của ngài đều là do vị lão thần tiên dạy phải không?” Vừa mới tiếp nhận chén trà xanh trong tay cung nữ, muốn đưa cho hoàng thượng, Hứa Lâm nghe vậy cũng tò mò hỏi.

“Làm Triệu Cương cứng đo không thể cử động, là thuật điểm huyện trong số các võ công mà lão thần tiên dạy cho trẫm. Trẫm có được năng lực hôm nay, tất cả đều do lão thần tiên thưởng tứ!” Diệp Phong nghe hai vị mỹ nhân hỏi, trộm nháy mắt với Liễu Nhược Yên, ngồi lên trường kỷ, ôm hoàng hậu Hứa Lâm vào trong lòng, nhận lấy chén trà và uống, cười to cao hứng.

‘Sách điểm huyệt? Lão thần tiên?’ Hiền phi Liễu Nhược Yên đã thấy ánh mắt của hoàng thượng, tự nhiên hiểu được ý tứ thế nào, nhìn hoàng hậu hạnh phúc nép sát ngực hắn không hề có nghi ngờ gì, tâm trạng không nhịn được cười gượng ép, và rất bội phục vị hoàng thượng giả này, có thể khiến cho hoàng hậu ôn nhu nghe lời.

“Hoàng thượng, bây giờ ba cái chức phó tướng ở Hoàng vệ binh khuyết, nguyên soái sẽ không bỏ qua binh quyền này, và hai thế lực khác cũng nhân cơ hội tranh quyền. Ngày mai ngài chuẩn bị ứng phó như thế nào?!” Liễu Nhược Yên nhìn hoàng thượng, trầm tư hỏi.

“Hắc hắc, việc này trẫm đã có tính toán, ái phi không ngại thì hãy nói ý nghĩa của nàng xem!” Lưu manh hoàng đế nhìn hoàng phi mỹ lệ cũng là nữ nô của hắn, đặt nàng trên đùi phải, ôm chặt một hồi lâu, cười xấu xa hắc hắc.

“Hoàng thượng, thần thiếp sẽ nói cho ngài nghe, ngài đừng như vậy mà.” Liễu Nhược Yên tựa trên ngực của hoàng thượng, phong tình vạn chủng hờn dỗi một tiếng, rồi từ từ nói ra ý của mình.

“Ha ha ha, ái phi quả nhiên không hổ là nữ nhân tài ba, tương lai nhất định sẽ là mưu sĩ tốt nhất của trẫm!” Diệp Phong tay trái ôm hoàng hậu, tay phải ôm Hiền phi, cao hứng cười to ha ha, tay phải thưởng thức cái mông của Liễu Nhược Yên, cười dâm: “Ái phi, bây giờ trẫm nói việc đàng hoàng với này. Trả lời cho trẫm, có muốn đêm nay để trẫm ‘khai bao’ nàng không?”

“Hoàng thượng….. cầu ngài đừng hí lộng thần thiếp như vậy nữa?” Liễn Nhược Yên nghe hắn nói xong, ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu hờn dỗi, cùng lúc đó hoàng hậu cũng đỏ mặt mỉm cười.

“Cái này cũng ngượng ngùng sao, các nàng đều là nữ nhân của trẫm, phục vụ trẫm ngủ cũng là việc thiên kinh địa nghĩa!” Đại sắc lang tay trái nắn bộ ngực của hoàng hậu, tay phải thì đặt lên đùi của ái phí, miệng thì cười xấu xa hắc hắc không ngường ngùng gì.

Liễu Nhược Yên để mặc bay tan của hắc đặt lên đùi, trong lòng thầm than một tiếng, nhìn hắn ôn nhu nói: “Hoàng thược, ngài có thể cho thần thiếp một giọt máu không, để thần thiếp bói một quẻ cho ngài?”

“Ồ, ái phi muốn đoán số mệnh của trẫm? Được, trẫm rất muốn kiến thức Thiên Cơ bí thuật của nàng!” Diệp Phong nghe vậy cao hứng gật đầu đồng ý.

“Thiên Cơ bí thuật?! Nhược Yên muội muội, muội biết Thiên Cơ bí thuật ư? Tốt rồi, trước kia cũng chưa từng nghe nói muội biết võ công a?” Hoàng hậu Hứa Lâm nghe vậy tò mò nhìn Liễu Nhược Yên hỏi.

“A a, hoàng hậu tỷ tỷ của ta, để thần thiếp trước tiên bói một quẻ cho hoàng thượng, sau đó sẽ kệ cho tỷ. Hoàng thượng, chúng ta vào thư phòng đi!” Liễu Nhược Yên mỉm cười ứng thanh, cùng với Diệp Phong với cõi lòng chờ mong và hoàng hậu thập phần tò mò, nhanh chóng tiến đến thư phòng.

## 200. Chương 200 - Thần Bí Linh Hồn, Chư Thần Nghi Hoặc

"Thần vương bệ hạ, Lạc Địch vô năng, đi tìm chuyển thế của công chúa, kết quả lại bị một linh hầu cổ quái cản trở, không thể hoàn thành mệnh lệnh của ngài, xin bệ hạ giáng tội!" Quang Minh thần điện thánh khiết trang nghiêm, bạch dực vương Lạc Địch - Mặc Khắc Tây - Đan Tất quỳ lạy Quang Minh thần vương, hổ thẹn thỉnh tội!

"Một ky linh hầu nhỏ bé có thể cản trở ngươi?!" Quang Minh thần vương tựa hồ tâm tình đang lúc thoải mái, nghe vậy không chút tức giận, ngược lại thập phần tò mò.

"Đúng vậy, là một ky linh hầu rất cổ quái, lực lượng mạnh mẽ ngay cả ta cũng thẹn không sánh bằng. Hơn nữa tốc độ nhanh phi thường, cùng với ky linh hầu bình thường có khác biệt rất lớn!" Bạch dực vương cung kính trả lời.

"Xem ra không chỉ có Lôi Ân -Pháp Lôi Nhĩ không đơn giản, ngay cả sủng vật dưới tay hắn cũng không bình thường." Quang Minh thần vương lải nhải nghe rất buồn cười, nói với bạch dực vương: "Lạc Địch, Thù Lị Nhã chuyển thế tạm thời không cần để ý tới. Sau này ta sẽ tự mình đi xem xét!"

"Thần vương bệ hạ muốn thân hành đi?!" Bạch dực vương giật mình nhìn thần vương, không hiểu được vì sao đột nhiên lại đỉnh chỉ việc tìm kiếm công chúa.

"Đúng vậy, ta tự đi!" Quang Minh thần vương gật đầu cười nói: "Trước khi ngươi trở về, Quang Minh nữ thần vừa mới liên lạc với ta. Nguyên lai nữ thần đại nhân của chúng ta, sở dĩ thất tung, hoàn toàn là vì Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ này. Không, nói chính xác, là vì thần bí linh hồn.”

"Cái gì?? Thần vương bệ hạ, ngài nói nữ thần thất tung là vì Lôi Ân, còn cái gì vì thần bí linh hồn nữa a?" Bạch dực vương nghe Quang Minh thần vương nói xong, trở nên thập phần hồ đồ.

"Sự tình là như thế này. Quang Minh nữ thần còn trước cả ta, đã bắt đầu tìm kiếm Thù Lị Nhã chuyển thế. Khi người phát hiện Thù Lị Nhã đã là nữ nhân của Lôi Ân thì chú ý hơn tới Lôi Ân, phát hiện ra Lôi Ân rất cổ quái thần bí. Sau khi nữ thần và minh vương liên lạc, chứng thật Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ chân chính đã chết bởi một quyển sách bọc sắt rơi vào đầu!"

Quang Minh thần vương nhìn bạch dực vương nghiêm mặt giải thích: "Cổ quái nhất là, linh hồn hiện đang chiếm cứ thân thể Lôi Ân, ngay cả minh vương cũng tra không ra lai lịch. Quang Minh nữ thần vì điều tra lai lịch thực sự của hắn, trước sau đã đi khắp đông, bắc, nam ba phương, cùng rất nhiều thần linh liên hệ, điều tra sự tình của hắn, kết quả không thu được gì cả. Hơn nữa thần linh ba phương đối với thần bí linh hồn trong cơ thể Lôi Ân không tra ra được chút manh mối nào. Hiện nay thần bí linh hồn này là một câu đố cho tất cả tứ phương thần linh chúng ta. Chư thần ba phương kia đối với thần bí linh hồn tham lam háo sắc này vô cùng hứng thú!"

"Tứ phương chư thần tra không ra lai lịch?? Có thể linh hồn trong cơ thể Lôi Ân không thuộc về thế giới chúng ta chăng? Cuối cùng ta đã hiểu được Quang Minh nữ thần vì cái gì mà thất tung, ngay cả bệ hạ cũng tìm không được."

Mỗi phương chư thần có lãnh thổ riêng, xưa nay đều không xâm phạm lẫn nhau. Ngoại trừ đại thần như Quang Minh nữ thần, cho dù Quang Minh thần vương rời khu vực của mình đi nơi khác đều bị mất thần lực. Quang Minh nữ thần đi tam phương lãnh thổ khác, Quang Minh thần vương cảm giác không được sự tồn tại của nàng, cũng là chuyện rất bình thường. Bạch dực vương nghe thần vương giải thíchxong, cùng với sự nghi hoặc về linh hồn kia là sự cao hứng thập phần vì đã biết nguyên nhan thần nữ thất tung.

"Chuyện của Thù Lị Nhã đã là sự thật không thể vãn hồi. Bây giờ đành phải cùng Quang Minh nữ thần điều tra lai lịch linh hồn kia. Ta lại phải tự mình đi xem rồi." Quang Minh thần vương nhìn bạch dực vương, mỉm cười nói.

"Nguyên soái, kế hoạch chúng ta muốn trừ Quách Đào, Vương Mãnh vừa mới tiến hành, hoàng thượng đột nhiên đến hoàng vệ quân đại doanh, sự tình thật sự quá xảo hợp. Ta xem hơn phân nửa là hoàng thượng nhằm vào ngài. Hôm nay hắn không chỉ có tính tình thay đổi, hơn nữa còn có thể dùng võ công, cũng không vô năng ngu ngốc như xưa. Nếu cứ như vậy đại quyền bị tước đoạt dần, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị hoàng thượng và hai đảng còn lại tiêu diệt. Không bằng dốc hết tất cả tiến hành cái đại kế hoạch kia!"

Màn đêm phủ xuống, mật thất phủ nguyên soái, Lý Nghị cùng với một bọn quan viên đang bí mật bàn luận về việc hôm nay phát sinh ở hoàng vệ quân đại doanh. Binh bộ thượng thư Triệu Vô Úy nghiêm mặt mở miệng khuyên.

"Đúng vậy nguyên soái không thể tiếp tục như vậy được. Hoàng thượng hôm nay không thể so với trước kia. Tình hình cứ tệ đi như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt!" Hình bộ thượng thư Kiều Vũ cùng với đám quan viên còn lại đều phụ họa.

"Được, nếu các vị hăng hái như vậy, bổn soái lập tức liên lạc với đồng bọn của chúng ta. Đại kế hoạch thành công, chúng ta cùng hưởng cả phiến giang sơn!" Lý Nghị từ trên ghế cao hưng phấn đứng dậy, vung tay hô to.

"Cùng hưởng giang sơn!" Triệu Vô Úy, Kiều Vũ và quan viên đều đứng dậy phụ họa.

Cùng lúc đó, tại hoàng đế thư phòng ở Long Tường cung, Hiền phi Liễu Nhược Yên đang nhìn chăm chú những dụng cụ bói toán của mình, hai mắt dính chặt vào quẻ bói, tròng mắt không ngừng đảo qua đảo lại, miệng lải nhải những lời đầy nghi hoặc: "Tại sao lại như vậy? Không có khả năng a! Rõ ràng là người sống, sao có thể hiện ra là người đã chết? Hơn nữa ngôi sao chủ mệnh cũng không có??"

"Nhược Yên, ngươi nói cái gì? Quái tượng có vấn đề gì à?" Diệp Phong và hoàng hậu Hứa Lâm đứng bên cạnh Liễu Nhược Yên, nghi hoặc nhìn nàng tò mò hỏi.

"Không, không có gì, đại khái là thiên cơ bí thuật của ta có vấn đề, hiện ra quẻ lạ bảo là hoàng thượng ngài là người chết, thật quá giả dối!" Liễu Nhược Yên nghe hai người hỏi, chẳng biết phải giải thích như thế nào, nhìn Diệp Phong sống sờ sờ trước mặt, đành đem mối hoài nghi trút cả lên thiên cơ bí thuật.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Diệp Phong vừa nghe Liễu Nhược Yên nói, trong đầu không nhịn được âm thầm lấy làm lạ. Không ngờ thuật bói toán thiên cơ bí thuật lại lợi hại như vậy, có thể bói ra Lôi Ân đã chết.

"Nhược Yên, những trò bói toán này, tin thì sẽ linh, không tin sẽ không linh. Đại khái là trẫm bình sanh không tin, cho nên bói với trẫm mất linh. Nàng không cần vì việc này mà cau mày lo lắng, trẫm không phải đang sống sờ sờ trước mặt ngươi sao!" Lưu manh hoàng đế vòng tay ôm Hiền phi vào lòng, mỉm cười an ủi. Hoàng hậu cũng phụ họa khuyên giải.

Liễu Nhược Yên nghe bọn họ khuyên bảo, lộ ra nụ cười, đang định mở miệng nói, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô to của Tiểu Thuận tử: "Thái hậu giá đáo!"

'Trời, đại mỹ nhân ơi là đại mỹ nhân, lúc này đến đây làm gì a. Thật sự là làm trẫm chậm trễ việc mở đài hoa của Nhược Yên…..' sâu thẳm trong lòng lưu manh hoàng đế vang lên những tiếng lải nhải vô sỉ. Hắn nhanh chóng cùng hoàng hậu và hiền phi ra thư phòng tiếp giá, đón thái hậu vào đại sảnh.

"Hoàng thượng, ai gia nghe nói ngươi bị nghịch thần tập kích ở hoàng vệ quân đại doanh, nhưng lại chính tay kết liễu nghịch thần. Là thật vậy chăng?" Thái hậu Lưu Khiết mặc áo dài màu tím hoa lệ đoan trang, tư thái ưu mĩ ngồi xuống cái giường dài trong đại sảnh, cặp mắt xinh đẹp nhìn Diệp Phong ôn nhu hỏi.

'Nhìn xem, rõ ràng là lời nối lời, thám thính hư thực! Một ả đàn bà dã tâm như vậy muốn cái gì? Ngàn vạn lần đừng ép trẫm giết một đại mĩ nhân xinh đẹp động lòng người như ngươi a!' Diệp Phong nhìn thái hậu Lưu Khiết xinh đẹp động lòng người, trong lòng lảm nhảm những lời cáu bẳn, ngoài miệng a a cười nói: "Đúng vậy, nhờ có lão thần tiên dạy cho trẫm thần công bảo mệnh, nếu không hôm nay e trẫm sẽ không thể hồi cung rồi."

"Nga? Lại là lão thần tiên? Hoàng thượng gặp được vị lão thần tiên này, thật là có phúc khí a, không chỉ chữa lành cố tật, lại học được võ công!" Đôi mắt xinh đẹp của thái hậu Lưu Khiết gay gắt nhìn chằm chằm Diệp Phong thản nhiên nó, căn bản không tin có lão thần tiên như vừa nói. Bắt đầu từ khi nàng biết hoàng thượng có võ công, là trong lòng đã nghi hoàng thượng trước mặt này là giả.

'Lão bà nương này khẳng định bắt đầu nghi ngờ. Xxem ra giải quyết xong Lý Nghị, lập tức phải đối phó nàng.' Diệp Phong nhìn Lưu Khiết âm thầm tính kế, mỉm cười nói: "Đúng vậy, trẫm có thể gặp được lão thần tiên, tuyệt đối là phúc đức ba đời!"

"Không tưởng được hoàng hậu và Hiền phi trong thời gian ngắn ngủi có thể ở chung với nhau hòa hảo như vậy. Thật sự ngoài sức tưởng tượng của ai gia Tốt rồi, hoàng thượng, ai gia chính là đến thăm ngươi. Ngươi không có việc gì ai gia có thể yên tâm trở về." Lưu Khiết mắt thấy trong ánh mắt hoàng hậu và Hiền phi không có địch ý, trong lòng nghi hoặc, mở miệng khiêu khích một câu, rồi đứng dậy bỏ đi.

Hoàng cung bốn vị tuyệt sắc giai nhân minh tranh ám đấu đã là chuyện như cơm bữa. Hứa Lâm và Liễu Nhược Yên nghe vậy đều không để ý lời Lưu Khiết nói, ra vẻ cung kính theo Diệp Phong hộ tống nàng rời khỏi Long Tường cung.

'Xem ra hoàng hậu và Hiền phi đã xóa bỏ hiềm khích. Chu Ngọc Long có năng lực to lớn như vậy không? Không, tuyệt đối là không có khả năng, vị hoàng thượng này nhất định có vấn đề, phải điều tra một chút …..' Lưu Khiết theo chúng cung nữ trở về. Trên đường hồi cung, nhìn lên cảnh trời đêm, nghe trong lòng có điều khó nghĩ.

"Lâm nhi, Nhược Yên, xem ra thái hậu đối với việc các nàng có thể hòa thuận ở chung thập phần ngoài ý muốn a!" ôm hai vị tuyệt sắc tiến vào phòng ngủ, trong đầu Diệp Phong nghĩ đến thái hậu xinh đẹp, sung sướng ngồi ở bên giường, trái ôm phải ấp hai nàng, hắc hắc cười ngạo.

"Đây đều là hồng phúc của hoàng thượng, thần thiếp và Nhược Yên muội muội mới có thể xóa đi tị hiềm trước đây, hòa thuận ở chung!" Hoàng hậu Hứa Lâm ôn nhu, ngồi trên chân trái Diệp Phong, nhu thuận đáp nhẹ.

"Ha ha, Lâm nhi quả đúng là bảo bối tốt của trẫm. Đêm nay trẫm đầu tiên chiếm hữu Nhược Yên, sau đó sẽ xâm phạm nàng, nàng không ngại chứ?" Trên mặt Diệp Phong xuất hiện nụ cười vô sỉ. Hoàng hậu ngượng ngùng lắc đầu nói: "Đương nhiên không ngại. Hoàng thượng thân cận Nhược Yên muội muội là lần đầu, thần thiếp như thế nào lại không biết tốt xấu chứ!"

"Hoàng thượng, ngài thật là vô lại, cố ý trêu ghẹo ép hoàng hậu nói làm người ta xấu hổ ….." Hiền phi Liễu Nhược Yên, ngồi ở đùi phải Diệp Phong đùi phải, giả bộ làm nũng không chịu theo.

"Hắc hắc, ái phi tốt của trẫm, hảo mưu sĩ, hảo nữ nô, đêm nay trẫm nhất định cho nàng thừa sống thiếu chết, cùng trẫm hưởng thụ, hắc hắc ….."

Lưu manh hoàng đế tham lam háo sắc, mặt dày vô sỉ hắc hắc cười dâm, cánh tay phải thô bạo ôm hiền phi, miệng rộng nhanh chóng tiến lên như muốn mở đôi môi anh đào ra, lưỡi điên cuồng tham lam không cố kị gì đảo qua đảo lại, ma trảo cũng háo sắc sờ loạn bên trong quần dài quần dài trắng như tuyết của nàng.

Hoàng hậu Hứa Lâm thấy cảnh này, nhu thuận đứng dậy nép vào bên giường im lặng nhìn hoàng thượng sủng hạnh hiền phi. Không lâu sau, lưu manh hoàng đế đem Hiền phi nương nương nửa kín nửa hở, lột sạch, lộ ra thân hình xích lõa mềm mại trắng nõn đầy đặn, hương thơm mê ngườ. Miệng thì tham lam nuốt lấy chiếc lưỡi thơm tho, tay trái thì vuốt ve bộ ngực sữa đầy đặn, tay phải nắn cặp mông tròn trịa, trong lòng ầm ĩ đã ghiền.

"Hoàng thượng, thần thiếp sẽ hoàn toàn trở thành nữ nhân của ngài. Sau này, ngài nhớ thương yêu thần thiếp a ….."

"Yên tâm, trẫm có vợ đẹp túc trí đa mưu như nàng, hận không được một ngày "làm" nàng mười lần, tám lần, như thế nào lại không "làm" nàng chứ. Đến đây, tài nữ, trẫm muốn tiến vào!"

Liễu Nhược Yên thẹn thùng nói nhỏ, lưu manh hoàng đế mặt dày trả lời, đứng dậy quỳ gối nhìn vào ... đầy hấp dẫn của nàng, đem cặp đùi đẹp đẽ thon dài trắng nõn đặt trên vai, nhìn bộ dáng thẹn thùng khẩn trương của nàng, tiểu hòa thượng càng có hứng thú dễ dàng tìm đúng mục tiêu, nương theo nụ cười dâm dật của hắn, phá quan tiến vào, làm Liễu Nhược Yên thống khổ kêu lên một tiếng. Tay ngọc đùi ngà quấn chặt lấy hắn, tùy ý hắn hưởng thụ chính mình …..

## 201. Chương 201 - Các Hoài Quỷ Thai, Viên Trung Khóc Thanh.

“Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. !”

“Chúng khanh bình thân !”

“Tạ, vạn tuế gia”

Vào lúc khai triều sáng sớm, bên trong Triêu Long điện rực rỡ với ánh vàng và xanh của ngọc bích, văn võ bá quan người người quỳ bái. Đêm qua lưu manh hoàng đế phóng túng hưởng thụ thân thể mềm mài Hiền phi, khoái cảm phá xử mỹ nhân cực phẩm, lập tức khoát tay ra hiệu cho chúng thần bình thân.

“Có việc tấu trình, không việc bãi triều.” Ti Lễ lão thái giám cao giọng nói.

“Khải bẩm hoàng thượng, hôm qua ngài tại đại doanh của hoàng vệ binh bất ngờ bị bọn làm phản hành thích, lão thần cho rằng có âm mưu lớn, vấn đề thật không nhỏ, cũng không phải ba vị phó tướng đủ can đảm làm ra, cần phải tra xét kỷ, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.”

Âm thanh mạnh mẽ của lão thái giám vừa dứt, tể tướng Hứa Sơn bước ra đầu tiên bẩm tấu. Chúng quan viên sau khi thấy ông khởi xướng, đều bước ra phụ họa theo, ý tứ hết sức rõ ràng. Triệu Cương ba người chính là thân tính Lý Nghị, bọn họ nhân cơ hội quan trọng chèn ép thế lực bè phái nguyên soái.

“Hoàng thượng, hạ thần cũng cho rằng việc này tra kỹ” Lại bộ thượng thư Lưu Đào cùng chúng quan viên theo đảng phái của thái hậu cũng lên tiếng. Có cơ hội chèn ép đối thủ, bọn họ không bao giờ bỏ qua.

“Chư vị đại nhân nói rất phải. Hoàng thượng, quả thật phải cho điều tra việc này!” Ngoài dự đoán của mọi người, nguyên soái Lý Nghị cư nhiên cùng hai phe đối lập khẩn xin đề nghị hoàng thượng điều tra việc này, làm lưu manh hoàng đế quan viên hai phe đối lập đều lấy làm kinh hãi.

‘Lão già kia làm cái quỷ gì đây, theo lý thuyết lẽ tất nhiên lão phải giở trò với hai phe đối lập mới đúng!” Diệp Phong hai mắt che dấu thần sắc nhìn chằm chằm Lý Nghị, trong lòng nghi hoặc không hiểu, tùy ý cười nói: “Nếu chư vị ái khanh đều nghĩ sự tình bên trong cần điều tra, vậy việc này sẽ do tể tướng, nguyên soái dẫn hình, lại nhị bộ cùng thận trọng điều tra.”

“Vi thần tuân chỉ!” Tể tướng Hứa Sơn, nguyên soái Lý Nghị, cùng với hình, lại nhị bộ thương thư, nghe vậy cũng lĩnh mệnh. Chiêu này chính là chiêu số thường dùng của vô năng hoàng đế Chu Ngọc Long, đau đầu nhất chính là án kiện khiến cho ba đảng cùng điều tra, bên nào tìm ra kết quả, bên đó liền định đoạt.

“Hoàng thượng, ngày nay hoàng vệ quân không có người quản lý, năm phó tướng lại có ba người mưu phản, nếu không kịp thời lựa chọn người thay thế, sợ rằng có vấn đề xảy ra!” Lại bộ thượng thư Lưu Đào bước ra nhắc nhở, muốn nhân cơ hội đem hoàng vệ quân nắm vào tay.

“Hoàng thượng, Lưu đại nhân nói phải ạ, hoàng vệ quân phó tướng, hẳn là nhanh chóng chọn lựa!” Tể tướng Hứa Sơn nghe vậy bước ra phụ họa cùng với người cầm đầu bên đảng phái của thái hậu đứng ra phụ họa theo. Nguyên soái Lý Nghị vẫn đứng ở tại chỗ cũ, không có nói lời nào, có vẻ có chút dị thường.

Diệp Phong nhíu mày nhìn Lý Nghị một chút, hướng Hứa Sơn quan viên nói: ”Chức vị phó tướng hoàng vệ quân, trẫm đã suy nghĩ ổn thỏa, do tham tướng cấm vệ quân Diêu Lượng, tham tướng thành vệ quân Đỗ Long, tham tướng hoàng vệ quân Triệu Cường bổ sung vào chỗ trống!”

Diêu Lượng thuộc nhất đảng thái hậu, Đỗ Long thuộc nhất đảng tể tướng, Triệu Cường thuộc nhất đảng nguyên soái, ba chỗ trống do quan viên ba đảng thay thế. Hứa Sơn quan viên hai đảng nghe hoàng đế nói xong, trong lòng cao hứng, tự nhiên sẽ không phản đối.

Lý Nghị nhìn hoàng thượng từng là ngu ngốc vô năng, bây giờ lập tức đại biến, thậm chí người mang cường hãn võ công, trong lòng cười thầm, cung kính hỏi: “Hoàng thượng, ngày nay phương bắc làm phản cùng Nam Man đế quốc nhìn chằm chằm như hổ đói. Không biết hoàng thường đã có quyết sách gì?”

Diêu Lượng, Đỗ Long, Triệu Cường ba tham tướng, toàn bộ đều là tiến cử của Liễu Nhược Yến. Ba người này đều là tướng tài không bình thường, hơn nữa là người uyển chuyển, có lòng thuần phục đế quốc, bất đắt dĩ vì hoàng thượng vô năng ngu ngốc, đành phải trà trộn bên trong tam đại sinh tồn, chờ đợi ngày xuất đầu.

‘Chờ lão tử thuần phục ba ngươi thành tâm phúc, ta xem các người cao hứng đến cỡ nào..’ Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên long y nhìn ba đảng quan viên phía dưới không có phản đối, trong đầu thầm đắc ý, giọng cứng cỏi mà nói: “Quân phản loạn phương bắc nổi dậy, phần lớn là vì vua phương bắc nhiều bệnh, con cháu bất hòa tranh quyền, đoạt lợi mà tạo thành. Trẫm đã truyền lệnh cho Đông vương thống quân chinh phạt bình định. Về phần vấn đề của Nam Man đế quốc, cũng không được xem thường, trẫm quyết định phái hoàng vệ quân đi đến biên giới phương nam chặt chẻ dàn trận phòng bị. Địch nhân nếu dám tới xâm lấn, tức khắc cho bọn họ biết lợi hại của Thần Châu đế quốc ta!”

‘Hừ, mặc dù ngươi bản chất nhiều lần thay đổi, võ công cao tới đâu, cuối cùng cũng là cá mao đầu tiểu tử, phái hoàng vệ quân đi, vừa đúng ý ta.’ Nguyên soái Lý Nghị nghe vậy trong lòng mừng thầm, trên mặt không để lộ thần sắc, than thở nói: “Hoàng thượng anh minh, có hoàng vệ quân tiến vào phương nam, nhất định có thể giải quyết vấn đề nam man đế quốc!”

‘Lão ta lại cự nhiên không phản đối?’ Quan viên hai đảng phải khác, thấy hoàng thượng nói xong, Lý Nghị lập tức ứng thanh đồng ý, tất cả đều nghi hoặc nhíu mày, không thể tin được mà nhìn lão. Theo như lúc trước lão đối với sự tình thế này phải kịch liệt tranh giành, lẻ tất nhiên là muốn tự mình thống quân tới phương nam mới đúng, như thế nào lại đột nhiên buông tha chứ?

‘Tình hình có biến, lão đầu họ Lý này không bình thường. Xem ra nếu đúng như suy đoán của Nhược Yên, lão đầu kia khẳng định là không còn kiềm chế rồi!’Diệp Phong nghe vậy trong lòng ngầm nói thầm, mặt khác nhìn quan viên hai đảng, thản nhiên hỏi: “Nguyên soái đã đồng ý quyết sách của trẫm, chúng ái khanh còn lại có ý kiến phản đối ?”

‘Lời này là mệnh lệnh, ngài là hoàng thượng, sự việc được quyết định, nguyên soái cũng đồng ý, điều này chúng ta như thế nào phản đối!’ Bọn người tể tướng Hứa Sơn cùng quan viên hai đảng phái khác, trong lòng buồn bực nói thầm, đều lắc đầu tỏ vẻ, không có ý kiến, trong trường hợp này mà phản đối. Khẳng định phiền toái, hơn nữa đối với hoàng thượng mười phần bất kính, chỉ cần mở miệng nhất định bị nguyên soái nắm lấy không tha, bọn họ cũng không muốn làm chuyện điên rồ này.

Diệp Phong thấy mọi người im lặng, lúc này lại nghe một vài quan viên bẩm báo, sau khi xử lý thỏa đáng những việc vụn vặt, thấy mọi người không có sự tình gì nữa, lập tức ý bảo Ti Lễ thái giám cao giọng bãi triều, ly khai Triêu Long điện.

“A a, hôm nay nguyên soái đại nhân tựa hồ có chút khác thường” hoàng thượng trước khi rời đi, tể tướng Hứa Sơn thấy Lý Nghị đang đi ra ngoài điện, cười ha ha ẩn ý thăm dò, muốn biết vì sao lão hôm nay lại khác thường.

‘Hứa lão quỷ, chớ đắc ý, việc lớn của bổn soái mà thành công, người thứ nhất trừ diệt chính là ngươi!’ Lý Nghị nhìn bộ dáng cười a a trẻ con, trong lòng khó chịu thầm mắng, giả vờ thở dài cười nói: “Hứa thừa tướng cười chê. Ta đã già, không còn khí lực cùng các người tranh quyền nữa, hết thảy thuận theo tự nhiên đi!” Nói xong, lão đầu này cũng không đợi Hứa Sơn có phản ứng kinh ngạc, nhanh chóng cất bước ra khỏi đại điện.

‘Cái lão đầu này rốt cuộc hôm nay sao lại thế này?’ Hứa Sơn cùng hai đảng quan viên quanh mình, thấy thái độ khác thường của Lý Nghị, trong đầu tràn ngập nghi vấn.

Hoàng vệ quân, nam bắc quân vụ đều được an bài thỏa đáng. Diệp Phong miệng ngậm Phiêu phiêu dục tiên, cùng thái giám Tiểu Thuận Tử phía sau, trên đường phản hồi Long Tường cung. Nếu người khác chợt nghe sẽ không hiểu ẩn ý trong đó, nghĩ đại quyền đế quốc đang từng bước một hướng sát vào hắn, trong lòng vô cùng cao hứng.

“Hoàng thượng, nghe được không ? Tiếng khóc ở phía đông Tĩnh Thủy viên không có ngừng!” Thái giám Tiểu Thuận Tử, lỗ tay giật giật, dường như có nghi vấn suy nghĩ một chút, đi tới gần lưu manh hoàng đế cung kính nhắc nhở.

Đang lúc tiểu Diệp Phong sung sướng hưởng thụ, hôm nay phải lên triều sớm hoàn toàn đều do hoàng hậu cùng với Hiền phi, ngang ngạnh kéo dậy, trên đường đi chợt nghe tiếng khóc u oán ở Tĩnh Thủy viên. Bất quá lúc ấy nhanh chóng lên thượng triều, chưa kịp đi xem tình huống, bây giờ nghe Tiểu Thuận Tử đề tỉnh, lúc này vỗ vỗ đầu, nghiêm mặt nói: “Ngươi không đề cập chuyện này trẫm đây cũng đã quên rồi, đi, đến Tĩnh Thủy viên xem chuyện gì xảy ra!”

Tĩnh Thủy viên, nếu nói trắng ra chính là nời ở hoàng cung để nuôi dưỡng cá, diện tích chiếm không nhiều. Lầu các đình thai được xây dựng không theo quy tắc bình thường. Mặt nước trong suốt đến thấy cả đáy. Nơi có đủ mọi chủng loại kim ngư, phối hợp đóa đóa hoa sen đang hé nở, cảnh sắc hiện ra mỹ lệ mê người .

‘Ta nói, thanh âm này sao mà nghe rất quen tai, thật sự là Đức phi nương nương..’ Đi tới Tĩnh Thủy viên, thái giám Tiểu Thuận Tử nhìn thấy phía trước dưới lương đình, một thân tuyệt sắc mỹ nhân mặc cung trang lục sắc liên y trường quần, không dám lộ ra vẻ vui mừng trong lòng, “Hoàng thượng, tiếng khóc trong đình chính là của Đức phi nương nương!”

Nếu như không cảm giác quen thuộc đối với tiếng khóc, tên thái giám chết bầm này tuyệt đối không bao giờ quản tới. Nhưng Đức phi ở trong cung có địa vị cùng với thế lực của gia tộc không hề thua kém hoàng hậu với Hiền phi. Với loại sự tình này nói chủ tử phải xem mỹ nhân, đồng thời còn có thể nhân cơ hội này lấy lòng nương nương thật là việc tốt ạ, gã không thể nào bỏ qua.

‘Mẹ nó, phi tần của Chu Ngọc Long, thật sự toàn là mỹ nữ xinh đẹp. Làm hoàng đế chính là con mẹ nó gom toàn đồ tốt về tay, sở hữu lão bàn đều là mỹ nhân xinh. Hắc hắc, tính toán lại, một hậu hai phi cộng thêm một thái hậu, lão tử coi như đều gặp. Chờ một chút, không đúng, mỹ nhân này hình như là ngoại sanh nữ của nguyên soái, như thế nào trong cung khóc, bị người ta khi phụ? không có khả năng a.. chẳng lẻ là cố ý..?’

Diệp Phong nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân khóc trong đình, trong đầu bật tràng cười dâm đãng, đồng thời thật tò mò vì sao đức phi ở trong đình khóc, lúc này ra hiệu Tiểu Thuận Tử lưu lại bên ngoài đình chờ, tự mình chậm rãi đi tới, ha hả cười nói: “Thật rõ ràng trẫm còn tưởng rằng cung nữ gặp chuyện gì ủy khuất mà khóc, nguyên lai là Đức phi nương nương xinh đẹp của trẫm. Mau nói cho trẫm, rốt cuộc là chuyện gì, có phải hay không có người khi phụ nàng, nói ra, trẫm giải quyết cho nàng.”

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!” Đức phi Tô Vân một thân lục trang, nghe tiếng quay đầu lại thấy hoàng thượng, lập tức đứng lên cung kính hành lễ, mắt phượng mỹ lệ mê người, chạy nhè những giọt lệ trong suốt, hiện ra dung nhan tuyệt sắc khóc càng lớn hơn nước mắt tuôn trào, phối hợp cùng đôi môi nhỏ rung rung, khiến ai nhìn thấy liền nhịn không được lòng dâng lên nỗi thương tiếc, giống như một tiểu tức phụ (cô dâu nhỏ) bị ức hiếp.

“À à, là ai chọc ái phi của trẫm thành ra bộ dạng khóc như thế này, thật là chẳng biết tốt xấu)!” Sắc lang hoàng đế thấy Tô Vân hình dáng đau buồn đáng thương, tiến đến nâng nàng đứng lên, cười a a nói: “Ái phi mau nói cho trẫm, là ai chọc giận nàng, trẫm làm chủ cho nàng !”

“Hoàng thường.. ồ….. ồ” Tô Vân được hoàng thượng bước tới nâng dậy, vừa nghe hắn nói, thuận thế liền dựa vào lòng ngực hắn, khóc ô ô tựa như làm nũng, thanh âm ngọt trong trẻo cùng với thân thể mềm mại uốn éo làm nũng, nhất thời khiến cho đại sắc lang này thiếu chút nữa chịu không nỗi định đương trường đè nàng xuống cưỡi lên.

“Được rồi, được rồi, ái phi, đừng khóc nữa, là ai khi dễ nàng, nói ra trẫm thay nàng làm chủ!” Diệp Phong tay trái ôm vòng eo nhu nhuyễn của Tô Vân, tay phải nhẹ nhàng giúp nàng gạt nhẹ nước mắt, miệng thì ôn nhu an ủi.

“Thần thiếp không dám nói…..” Tô vân đôi môi nhỏ cong lên, lắc đầu.

Diệp Phong kinh ngạc hỏi: “Không dám nói? Như thế nào, người khi dễ nàng rất lợi hại sao? Không sao cả, nói cho trẫm, trẫm nhất định làm chủ cho nàng!”

“A, vậy thần thiếp nói, hoàng thượng không được trách thần thiếp.” Tô Vân miệng nhỏ cong lên, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, mang theo ý làm nũng, bày tỏ thái độ đáng yêu.

“Hắc hắc, trẫm như thế nào nỡ trách ái phi xinh đẹp mê người như nàng chứ, mau nói đi!”

“Hảo đã vậy thần thiếp nói, là…..” Tô Vân nghe hoàng thượng nói là sẽ không trách phạt mình, lập tức nụ cười mê người hiện ra với vẻ vui mừng, nhẹ nhàng bên tai hoàng thượng, nói ra người khi dễ nàng. Diệp Phong nghe được kết quả trợn mắt há mồm, một trận kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười…..…..

## 202. Chương 202 - Tam Hải Cục Thế，vô Sỉ Sắc Lang ，huyết Tẩy Hoàng Thành

Thần Châu lịch, năm 9581 tháng 6, Định Đông vương Liễu Trường Hà phụng chỉ thống lĩnh mười vạn quân tiến về phương bắc thảo phạt đám loạn quân loạn đảng. Diêu Lượng, Đỗ Long, Triệu Cường ba người được thăng làm phó tướng của Hoàng vệ quân cùng Quách Đào và Vương Mãnh chia làm năm lộ thống lĩnh Hoàng vệ quân tiến tới biên cảnh ở phía nam. Mọi việc đều thực hiện theo kế hoạch của Diệp Phong và Liễu Nhược Yên.

Muốn cho Diêu Lượng, Đỗ Long, Triệu Cường ba người tiến cung nghị sự mà không bị ba đảng phái thế lực phát hiện, căn bản là không có khả năng. Bởi vậy cái đêm ngay sau khi tuyên bố chỉ ý tại triều, Diệp Phong dẫn Tiểu Thuận Tử và Liễu Nhược Yên ăn mặc trang phục khác để xuất cung, bí mật cùng ba người Diêu Lượng trực tiếp gặp mặt, để muốn ba tên này sẽ tận trung vì triều đình, thắng lợi tới tay, cứ y theo kế hoạch của hắn mà thực hiện.

Tể tướng Hứa Sơn từ trong thư của Hứa Lâm hoàng hậu biết được hoàng thượng muốn diệt trừ đảng phái của nguyên soái, trong lòng mừng rỡ, cũng phối hợp với những việc ghi trong thư hằng ngày gửi tới của hoàng hậu, cứ như vậy mà thực hiện. Dù trước đó ông tiến hành thẩm lý Triệu Cương, nhưng không thể kết án hết được. Để tiến hành diệt trừ nguyên soái, chỉ có một cách, là chuyển hướng làm sao chỉ chứng nguyên soái mới là chủ mưu!

Theo lý thuyết, đại sự Định Đông vương lên phía bắc, hoàng vệ quân xuống phía nam đã định, Diệp Phong đúng ra phải cao hứng lắm. Nhưng mà mấy ngày nay, hắn bởi vì vấn đề của Đức phi Tô Vân mà cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Trước tiên, Tô Vân thuở nhỏ phụ mẫu mất sớm, được Lý Nghị nguyên soái nuôi lớn, xem Lý Nghị như là sanh phụ. Diệp Phong muốn diệt trừ Lý Nghị, nếu muốn cùng nàng sinh ra cảm tình, sau này sẽ rất khó giải quyết.

Tiếp theo, Tô Vân vì hẹp hòi, luôn bất hòa cùng hoàng hậu và Hiền phi, động một chút là chảy nước mắt làm nũng với Diệp Phong, khiến cho hắn dở khóc dở cười. Làm đau không được, làm phiền lòng cũng không xong, cái đại mỹ nhân yêu kiều này, hết lần này đến lần khác đều đề cập đến quan hệ với Lý Nghĩ, hắn cũng không có cách đưa nàng ta lên giường mà giở chòn. Còn nữa, sau khi diệt trừ Lý Nghị, lại phải an trí như thế nào cho nàng đây, Diệp Phong nghĩ mãi đến nhức cả đầu!

Cũng may là tình hình ở Nam Bắc đại lục bên kia đã đem đến cho tên gia hỏa này một vài tin vui. Bởi vì tại Nam Bắc đại lục, theo kế hoạch của hắn, đại chiến đã bộc phát toàn diện. Mạt La, Quang Minh, dực nhân, ba nước dưới sự trợ giúp của gia nông pháo của Tư Lược đoàn, phối hợp với Bạch Hồ nữ vương Nguyệt Doanh tại quốc nội của thú nhân vương quốc mà gây loạn, đánh cho liên quân thú ải liên tục bại trận phải lui về, thắng lợi đã đến rất gần!

Cự nhân vương quốc quần long vô thủ, không thể lo cho chính mình, tự nhiên sẽ không tham gia chiến trang. Còn cuộc đại chiến giữa phản nghịch với hỏa tinh linh bộ lạc của thủ lĩnh La Luân, với sự trợ giúp của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn cũng chiếm được ưu thế. Mộng Hinh có Liệt Diễm sáo trang cũng vừa vặn khác chế Huyền Băng sáo trang của thủ lĩnh thủy tinh linh, khiến cho loạn quân không thể dựa vào thần khí mà chiếm ưu thế!

Bỏ qua thế công của gia nông phó, Băng sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ suất lĩnh long ưng kỵ sĩ đoàn, trong trận đại chiến phát huy chiến lực kinh người, rất khinh khủng, không gì có thể cản được, được xem là binh đoàn mạnh nhất của Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn!

Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn, Đại địa kỵ sĩ đoàn, hỏa thương xạ thủ đoàn, bạch điêu xạ thủ đoàn, Lôi Đình đại đao đoàn cũng với chiến lực bất phàm mà dương danh thiên hạ. Dưới chủ ý của Diệp Phong, Liên Na và Tĩnh Hương công khai tuyên bố Mạt La đế quốc và Quang Minh đế quốc hợp làm một, tạm thời lấy cái danh rất kinh thế, Nhân Tộc liên minh.

Trừ mỹ nữ hỏa tinh linh Phỉ Phỉ, Khải Đặc, Ai Đức, Lạp Phỉ Nhĩ, Thụy Ân, Kiện Nã Tư, Khang Địch, La Phi, Kiệt Khắc, Lạc Kì, Lôi Nặc, Lạc Tư, Cách Thụy mấy tên chủ soái của Tư Lược đoàn, toàn bộ nhận quốc tịch của Nhân Tộc liên minh, được phong là hầu tước tước vị, những thuộc hạ trọng yếu ở dưới cũng được phong tước vị tương ứng!

Cùng lúc đó, thế lực phản liên minh ở Tác La Tư đại lục, đột nhiên đối với liên minh chính phủ triển khai xâm nhập mãnh liệt. Trong nhất thời khiến cả Tác La Tư đại lục tràn ngập chiến loạn, lòng người hoang mang. Còn có việc phi thường cổ quái hơn nữa, thành viên của thể lực phản liên minh lại toàn lực tìm kiếm hạ lạc của một tên thanh niên tóc đen có tên là Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, thậm chí còn đưa ra mức thưởng rất cao, 5 trăm vạn kim tệ ( 5 triệu)!

“Hoàng thượng, ngài mau buông thần thiếp ra đi, trong cung có rất nhiều tai mắt của quan viên, bị bọn họ bắt gặp rồi đem việc này truyền ra ngoài, thần thiếp không có mặt mũi để làm người. Ngài đêm nay không phải sẽ phục dụng trấp dịch của linh châu sao? Cần nhanh giải quyết chánh sự đi!”

Đang hoàng hôn, một trăm đóa hoa tại Long Tường cung nở rộ, ở dưới đình trong cái hoa viên cảnh sắc tuyệt đẹp, Hiền phi Liễu Nhược Yêu mặc bộ cung trang màu xanh biển, đầu đội vương miệng trông rất thành thục, mặt mày đỏ hồng, ngượng ngùng ngồi trên đùi của lưu manh hoàng đế, mắt phượng mê ly mang theo một tia cảm kích, miệng thì nũng nịu cầu khẩn.

“Hắc hắc, hoàng hậu vẫn chưa đến, việc của linh châu cũng không cần gấp. Tất cả cung nữ và thái giam đều bị trẫm cho lui xuống, trong hoa viên chỉ còn có hai người chúng ta. Ái phi nàng không cần phải mắc cỡ như vậy. Hơn nữa, nàng còn có cái quần dài đáng yêu này. Ngoan, cùng trẫm ngoạn ngoạn một chút đi!”

Cánh tay trái của Diệp Phong ôm cái eo của Hiền phi, tay phải thì đặt lên cái mông đầy đặn chỉ còn ngăn bởi lớp quần của nàng, hạ thể thì không ngừng khiêu khích hưởng thụ cấm địa của nàng, và liên tục thở ra những hơi thở thoải mái. Hắn nghe được liền chăm chú nhìn mỹ nhân mà cười dâm, cái miệng cũng bỏ qua, tấn công đôi môi anh đào, hôn nó một cái.

“Đức phi nương nương, hoàng thượng có lệnh, ai cũng không được đi vào quấy rầy!”

“Hỗn láo, ngươi tránh ra cho ta, bổn cung hôm nay nhất định phải gặp được hoàng thượng!”

“Đức phi nương nương….. Đức phi nương nương…...”

Trong lúc Diệp Phong đang ôm Liễu Nhược Yên mà hưởng thụ dưới mái đình, bên ngoài vang lên tiếng khuyên can của Tiểu Thuận Tử và tiếng giận dữ của Đức phi, sau đó thì thấy Tô Vân đang vận một bộ trang phục màu vàng, miệng lầm bầm đi vào hoa viên!

‘Ài, Đức phi à Đức phi, nàng thật sự là quấy rầy trẫm mà!’ Diệp Phong nhìn mĩ nhân hay làm nũng đang tiến tới về phía mình, cảm thụ ở phía dưới Hiền phi rất khẩn trương khiến cho hắn lo lăng, trong đầu tức giận nghĩ.

“Hoàng thượng, mau buông thiếp ra, bị Đức phi thấy được, thần thiếp sẽ bị truyền ra ngoài thành là một đãng phụ…...” Liễu Nhược Yên đang ngồi trên đùi của Diệp Phong, khẩn trương lo lắng cầu xin tha thứ bên tai của hắn, lại không biết vì thân hình run rẩy vì lo lắng khiến cho đại sắc lang có được khoái cảm mãnh liệt.

“Yên tâm, có trẫm ở đây, tuyệt đối sẽ không để nàng bị phát hiện!” Diệp Phong thoải mái cười xấu xa. Cái tên sắc lang này đang chơi đùa sảng khoái, căn bản không có khả năng dễ dàng buông tha mỹ nhân.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!” Đức phi Tô Vân nhìn thấy Liễu Nhược Yên được hoàng thượng ôm vào lòng, trong lòng lửa ghét nổi lên, cái miệng thì chặt chặt vài tiếng, đi vào dưới mái đình rồi quỳ xuống bái kiến.

Tiểu Thuận Tử theo ở phía sau, cũng quỳ xuống, nhìn hoàng thượng với ánh mắt tỏ vẻ bất khả khảng. Không có biện pháp, Đức phi muốn vào, gã căn bản không dám cường ngạnh ngăn cả. Phải biết rằng hoàng thượng đối với vị phi tử mỹ mạo này, mặc dù chưa có sủng hạnh, nhưng rất có hứng thú, và có ý tứ sủng ái. Nếu làm Đức phi nổi giận, sau này Đức phi đã đắc sủng, khẳng định gã sẽ không được yên thân!

“Ái phi mau đứng dậy, trẫm không phải đã nói, lúc không có ngoại nhân, không cần phải đa lễ như vậy!” Diệp Phong cùng Liễu Nhược Yên đang ở trong trạng thái giao hợp, không thể đứng dậy, cho nên hắn chỉ phất tay bảo Tô Vân đứng lên.

Tô Vân không biết hoàng thượng và Hiền phi đang làm gì, thấy hoàng thượng chỉ lo ôm Hiền phi, không có như trước đứng dậy đỡ nàng, hai mắt nhất thời xuất hiện nước mắt ủy khuất, chậm rãi đứng dậy, cùng lúc liếc Hiền phi một cái, cúi đầu mà nức nở nói: “Hoàng thượng, ngài thật thiên vị…....”

‘Ài, xem ra hôm nay nhất định là phải thất vọng rồi.’ Diệp Phong nhìn Tô Vân với bộ dáng cúi đầu ủy khuất, mặc dù biết đây là bản lĩnh đặc biệt của nàng, nhưng cũng chỉ ý bảo Tiểu Thuận Tử lui ra, rồi nhanh chóng rời khỏi cấm địa của Hiền phi, và kéo quần lên, sau đó đến an ủi.

Vị mỹ nhân Tô Vân này đối với Diệp đại sắc lang có lực sát thương rất mạnh. Nếu muốn hắn dễ dàng bỏ qua cho mỹ nhân như thế nào, trừ khi là có cái gì lớn hơn thu hút hắn. Có thể nói, từ khi hắn gặp được Tô Vân, đã không định buông tha cho mỹ nhân này. Bất quá hắn muốn diệt trừ Lý Nghị, phải nghĩ ra yêu sách vẹn toàn, nếu không sau này không có cách nào cùng Tô Vân ở chung.

“Tốt rồi, ái phi đừng khóc nữa, trẫm đối với các nàng đều thương yêu như nhau, như thế nào lại thiên vị được!” Diệp Phong ôm Tô Vân vào sát người, bàn tay lau khô nước mắt, miệng ôn nhu an ủi.

Tô Vân thấy hoàng thượng tự an ủi mình, ủy khuất trong lòng bớt đi một ít. Trong khi ỷ ôi trong lòng ngực của hoàng thượng, liếc Liễu Nhược Yên một cái để thị uy. Nàng vẫn luôn để trong lòng đối với việc hoàng thượng thường sủng hạnh hoàng hậu và Hiền phi.

‘Không biết xấu hổ, lại dùng chiêu này để lấy lòng hoàng thượng…..’ Liễu Nhược Yên thấy cái liếc mắt của Tô Vân, nhìn hoàng thượng ôm nàng ta mà nhíu mày bất mãn, trong lòng ghen ghét thì thầm, cũng liếc lại Tô Vân một cái. Nếu không phải sợ hoàng thượng phiền lòng, các nàng đã đấu đá nhau rồi, không tính toán gì sẽ gây khó cho nhau, và hai vị hoàng phi này khẳng định sẽ bắt đầu nói xấu về nhau!

“Hoàng thượng, trấp dịch của hắc bạch linh châu đã hòa tan hoàn toàn, thần thiếp đã giúp ngài chuẩn bị xong xuôi rồi.” Trong lúc hai vị hoàng phi còn đang dùng ánh mắt đấu nhau, hoàng hậu ôn nhu Hứa Lâm từ trong cung đi ra, ôn nhu bẩm báo, thấy được Đức phi liền nhíu mày, rất không cao hứng. Nàng và Liễu Nhược Yên đã hòa thuận nhau, lại còn đứng chung một chiến tuyến đối địch với Đức phi!

“Tốt, làm việc chánh sự thôi!” Diệp Phong gật đầu, buông Đức phi ra, gọi Tiểu Thuận Tử, rồi nói với tam nữ: “Nhược Yên cùng đi với trẫm, Lâm nhi, Vân nhi trước tiên là tiến cung chờ đợi!”

“Hoàng thượng, ngài định đi đâu? Không thể dẫn thần thiếp đi theo sao?” Đức phi thấy hoàng thường bỏ mình lại, muốn rời đi, chỉ mang theo Hiền phi, trong lòng không thoải mái, mở miệng kêu lên.

“Cái việc này nhất thời rất khó giải thích với ngày. Nàng cứ tiến cung cùng hoàng thượng mà chờ đợi, trẫm khi về sẽ kể lại cho nàng!” Diệp Phong mỉm cười vuốt ve cái mặt của Đức phi, rồi nháy mắt cho Liễu Nhược Yên một cái, cùng nàng và Tiểu Thuận Tử rời khỏi Long Tường cung, chạy đến mật đạo xuất cung.

Diệp Phong muốn mượn lực lượng của hắc bạch linh châu, đem Thiên Địa Chí Tôn công tăng lên tầng thứ tám. Theo bảo điển ghi lại, lần này sẽ có nguy hiểm rất nhiều, hắn phải tìm một địa điểm bí mật, cho nên khi đến mật đạo, chỉ do Liễu Nhược Yên và Tiểu Thuận Tử thủ cửa giúp hắn!

Hoàng hôn qua đi, màn đêm phủ xuống, tại phủ nguyên soái, Lý Nghị đang chắp tay đứng, nhìn bóng đêm ở hoàng cung, mắt lóe một tia quang mang, xoay người, hỏi một trung niên anh tuấn bất phàm, trong một bộ y phục màu đen: “Tiết cung chủ, ngài đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ nguyên soái hạ lện, lập tức sẽ tiến nhập hoàng cung mà lấy đầu của Chu Ngọc Long!” Hắc y trung niên tay đang vuốt ve bộ râu ngắn, mỉm cười trả lời.

“Tốt, tối nay chúng ta sẽ huyết tẩy Hoàng thành, tiêu diệt tất cả chướng ngại!” Lý Nghị nhìn về phía hoàng cung mà nói lớn với sự cao hứng.

## 203. Chương 203 - Cung Đình Đại Loạn, Ma Cung Cung Chủ, Thiên Ky Lão Nhân

Chu Ngọc Long lúc còn sống có chỉ thị đào thông một mật đạo bí mật. Nó nằm ở phía sau Long Tường cung, nhìn bên ngoài như một hòn non bộ ở giữa. Sau khi Diệp Phong tiến vào mật đạo, Liễu Nhược Yên liền lệnh Tiểu Thuận Tử đi xung quanh dò xét, chính mình thủ vệ tại trong hòn non bộ, đích thân bảo vệ an toàn cho hoàng thượng vận công.

Vừa tiến vào đại sảnh Long Tường cung hoàng hậu Hứa lâm cùng Đức phi Tô Vân chờ hoàng thượng quay về. Lúc đó cả hai đều mang vẻ mặt pha ánh mắt không tốt, nhìn ra là cái liếc mắt bất hoài, rồi mở miệng hình thành cục diện tranh chấp.

Thời gian bây giờ đã dần vào đêm khuya, như thường lệ đã là thời khắc hoàng cung rất yên lặng, nhưng mà, trận trận tiếng la to chém giết đột nhiên xuất hiện, làm phá đi cục diện an tĩnh, khiến người trong cung nghe tiếng mà kinh hãi!

“Sao lại thế này”Hứa Lâm cùng Tô Vân, trước sau đứng dậy, đi ra đại sảnh hướng thái giám hỏi. Đáng tiếc thái giám đối với sự tình bên ngoài cũng không biết chuyện gì, tuyệt nhiên không thể trả lời các nàng, đành phải chạy tới xem xét.

Từ Nghi cung chính phòng, ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, tư thái đẹp đẽ là Thái hậu Lưu Khiết, nghe âm thanh chém giết, lộ ra một tia tiếu ý nhàn nhạt nói: “xem ra ta đoán đúng, Lý Nghị điều động quân dự phòng, mời tới một lượng lớn cao thủ giang hồ, quả nhiên là muốn mưu phản.”

“Lạc lạc, tỷ tỷ bảo muội nhanh chóng dẫn người tới hoàng cung, nguyên lai là vì việc này.” .Mặc áo lụa màu đen liền quần dài, tướng mạo vóc dáng cùng Lưu Khiết gần như giống nhau đều là mĩ nhân thành thục, ngồi trên ghế, tay ngọc vuốt mái tóc dài bên trái áp sát ở sau tai, mắt hạnh xinh đẹp nhìn Lưu Khiết nhẹ nhàng cười duyên, tư thế lả lướt, phong tình vạn chủng.

“Ài, nếu không phải sự tình quan trọng to lớn, ta cũng sẽ không làm phiền giáo chủ muội muội ngàn dặm xa xôi tới hoàng cung hỗ trợ a.” Lưu Khiết nhẹ giũ váy dài màu xanh nhạt, nhìn mĩ nhân trang phục đen lắc đầu cảm khái.

“Tỷ, chúng ta đúng là thân tỷ muội, tỷ cùng muội đừng khách khí như vậy, cảm giác rất lạ.” Hắc trang mĩ nhân nhìn Lưu Khiết mỉm cười nói, lúc này trong sảnh không có người lạ, nếu là có người ở đây lúc này, nghe nàng nói xong, khẳng định phải chấn động.Thái hậu Lưu Khiết quả thật có một muội muội sinh đôi tên là Lưu Vũ Phỉ. Căn cứ tương truyền, muội muội sinh ra chưa đến một năm liền mắc bệnh mà chết, bây giờ hắc trang mĩ nhân tự xưng là thân muội của Lưu Khiết, sự thực to lớn này làm người ta ngoài ý liệu.

“Vũ Phỉ, ngươi cũng không còn nhỏ nữa như thế nào lại chẳng biết nặng nhẹ vậy hôm nay không thể so với trước kia. Thân phận ta và ngươi nếu là bị người ngoài biết, khẳng định có thể làm thiên hạ đại loạn, sau này nhớ lấy việc này không thể đề cập.” Trong ánh mắt Lưu Khiết mang theo sự yêu thương, nhìn hắc trang mĩ nhân nghiêm mặt nhắc nhở. Lưu Vũ Phỉ đích thực là muội muội thân sinh của nàng.

“Yên tâm đi, thái hậu là tỷ tỷ của ta, muội muội ngươi như thế lại chẳng biết nặng nhẹ sao? Trong khi ta nói chuyện, người trong thiên hạ có thể nghe lén vẫn chưa có sinh ra.” Hắc trang mĩ nhân, cũng chính là Lưu Vũ Phỉ, nhìn Lưu Khiết tự tin nói : “Tỷ, nghe nói gần đây Chu Ngọc Long tính tình biến đổi lớn, cố hết sức thâu tóm quyền lực, với lại còn lĩnh hội võ công. Tỷ vì sao không thừa dịp Lý Nghị mưu phản tạo một cơ hội mang hắn diệt trừ?”

“Hoàng thượng bắt đầu từ lần trước trộm ra biển trở về, quả thật giống như người thay đổi lột xác. Ta vẫn hoài nghi hắn là giả mạo.” Lưu Khiết trầm tư ứng thanh.

“Giả mạo hoàng thượng?” Lưu Vũ Phỉ nghe vậy thoáng kinh ngạc, ngẫm nghĩ, rồi nói: “Tỷ, vô luận hoàng thượng này là giả hay thật, với hành vi của hắn bây giờ, sau này đối với ngươi nhất định bất lợi. Không bằng muội muội giúp ngươi giệt trừ hắn nha?”

“Không được, hoàng thượng không có con cái, hơn nữa trong hoàng thất cũng chỉ có hắn là nam nhân duy nhất, lấy tình thế đế quốc hôm nay, nếu hắn chết, không có người kế thừa ngôi vị, quần long vô chủ, thiên hạ nhất định đại loạn, lúc đó đối với ta càng thêm bất lợi.” Lưu Khiết lắc đầu nói, không tiếp tục cùng muội thảo luận đề tài này, yêu cầu nàng mang cái khăn đên che mặt lại, rồi hướng ra ngoài quát: “Lí công công!”

“Lão nô tham kiến thái hậu”Lão thái giám Lí công công là tâm phúc của thái hậu, nghe tiếng đi vào đại sảnh, cung kính thi lễ.

“Tình huống bên ngoài như thế nào rồi?” Lưu Khiết nghiêm mặt hỏi, Lí công công đáp: “Bẩm thái hậu, hết thảy đều như tính toán của người mà tiến hành.”

“Ân, rất tốt.” Lưu Khiết hài lòng gật đầu, hạ lệnh nói: “Ngươi phái người đi thông tri cho thống lĩnh cấm vệ quân Lưu Mãnh, lập tức hành động”

“Vâng!” Lí công công nghe tiếng lĩnh mệnh, lui khỏi chính phòng.

Một lượng lớn quân dự bị quốc gia từ mật đạo phủ Nguyên soái chen chúc xuất hiện, xông ra đường cái, không ngừng nhằm đến hoàng cung, người cản trở trên đường điên cuồng bị chém giết, hoàn toàn nhiễu loạn đế đố bình thường nhìn như tưởng tình hình tốt, trong lúc nhất thời đã có một lượng lớn nhân mã, không ai được yên ổn, dân chúng vô tội làm cho khiếp sợ phải đóng cửa trong nhà, sợ bị liên lụy.

“Nương nương…....nương nương…..không tốt rồi…..…..quân dự bị tạo phản rồi...đang ở trong cung giết hại nơi nơi…..” Canh phòng hòn non bộ sau Long Tường cung, Tiểu Thuận Tử nghe tiếng đi dò xét tình huống, lo lắng chạy đến trước mặt Liễu Nhược Yên, khẩn trương bẩm báo.

“ Quân dự bị? Không nghĩ tới Lý Nghị như vậy nhịn không được rồi. Xem ra hôm nay đế đô thế nào cũng phải dâng lên một phen tinh phong huyết vũ…...” Liễu Nhược Yên bắt đầu nghe được âm thanh chém giết, thì mờ mờ đoán ra kết quả, nghe Tiểu Thuận Tử bẩm báo xong, lắc đầu cảm khái.

“Nương nương, hoàng thượng giữa lúc đang bế quan, lúc này quân dự bị làm loạn, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiểu Thuận Tử lo lắng hỏi.

Liễu Nhược Yên mỉm cười dặn dò nói: “không cần kinh hoàng, đế đô không phải nơi chỉ có duy nhất thế lực Lý Nghị, ngoài ra hai thế lực nhất định không cho phép bị lão ta tàn sát bừa bãi không kiêng kị. Ngươi trước tiên đi mời hoàng hậu đến đây, chú ý đừng làm cho Đức phi cùng đi theo.”

“Vâng!”Tiểu Thuận Tử nghe vậy nghĩ đến đế đô hai thế lực lớn khác, trong lòng hơi thoải mái, lên tiếng trả lời mệnh lệnh vội vã đi tìm hoàng hậu.

Quân dự bị xông vào hoàng cung, vô luận thái giám, cung nữ hay vệ binh tất cả đều không buông tha, không bao lâu thì cuộc chém giết đã đến trung tâm khu vực của Long Tường cung, làm thái giám, cung nữ khóc cha kêu mẹ, hoảng sợ vạn phần, khắp nơi chạy trốn.

“Những tên hỗn đản này, lại dám cả gan xong vào hoàng cung làm xằng làm bậy, chẳng lẽ không sợ hoàng thượng chu di cửu tộc các ngươi sao?” Cùng hoàng hậu sóng vai đứng ở cửa Long Tường cung Đức phi Tô Vân chỉ vào binh tướng quân hậu bị vây quanh trước mặt, phẫn nộ yêu kiều quát.

“Cái này…..Đức phi nương nương, chúng tôi là nghe mệnh lệnh từ Nguyên soái mà làm việc, thỉnh cầu người đừng gây khó xử, cho phép chúng tôi tiến vào...” Một gã tướng quân cung kính nhìn Tô Vân bẩm báo.

“Cái gì? Cữu cữu bảo các ngươi tới? người, người…..” Tô Vân lại ngây ra, vừa nghe lời này cũng hiểu được là ý tứ gì, cữu cữu của nàng đã mưu phản rồi.

“Hừ, nhìn trang phục của binh tướng, sự tình đã xảy ra vừa liếc mắt đã biết như vậy, làm gì phải giả bộ ra vẻ giật mình!” Hoàng hậu nhìn dự bị quân cùng ánh mắt kinh ngạc của Tô Vân, trong lòng lo lắng đồng thời ngoài miệng khinh bỉ hừ lạnh.

“Ngươi..ngươi..” Tô Vân đối mặt với loại tình huống trước mắt này, nghe xong câu nói của Hứa Lâm, hoàn toàn không có lời phản bác, trong lúc nhất thời xấu hổ nhìn Hứa Lâm, chẳng biết nên nói cái gì tốt.

“Hoàng hậu, người hay là nhanh chóng cùng Đức phi nương nương tránh đi cùng một chỗ, nếu không đừng trách thần đối xử với người không khách khí!” Thành viên chấp hành nhiệm vụ hôm nay, đều là người của Lý Nghị, đối với Tố Vân bọn họ lễ độ cung kính, đối với hoàng hậu lại không một điểm nể mặt mũi.

“Hỗn láo, hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, các ngươi lại dám đối với nàng bất kính, quả thực đại ngịch bất đạo. Bảo chúng ta rời đi, lẽ nào còn nghĩ đi vào giết vua sao?” Tô Vân nhìn thấu mục đích này của binh tướng, che ở trước người hoàng hậu, chỉ vào bọn chúng phẫn nộ quát, không có ý tránh đi. Vô luận hoàng thượng cùng nàng chưa thật sự là phu thê, hoàng thượng vẫn là trượng phu của nàng, đây là sự tình cả nước đều biết. Nếu hoàng thượng bị hại, nàng há không phải là cả đời thủ hoạt (quả phụ) sao?

Binh tướng dự bị quân trong thấy Tô Vân cố chấp như thế phòng thủ trước cửa làm cho bọn họ không thể đi qua, nhất thời sửng sốt ở tại chỗ chẳng biết làm như thế nào cho tốt. Gặp Đức phi nương nương do Nguyên soái nuôi dưỡng lớn lên ai cũng không muốn làm mất lòng quá.

“Vân nhi, ngươi tránh ra!” Chính là lúc hai bên binh tướng trong lòng khó xử, nguyên soái Lý Nghị thúc ngựa dẫn theo một đội binh tướng chạy tới, nhìn Tô Vân nghiêm mặt bảo.

“Cữu cữu, người như thế nào có thể mang binh tấn công hoàng cung. Đây là đại nghịch bất đạo, là tội lớn tru di cửu tộc đó!” Tô Vân hai mắt rưng rưng nhìn cữu cữu của nàng, thì thào hỏi.

“Hừ, hoàng thượng từ sau khi ra biển hồi cung, liền khắp nơi đả kích ta, rõ rang là muốn diệt trừ Lý gia chúng ta. Vân nhi, ngươi ngẫm lại hắn đối đãi như thế nào với hoàng hậu và Hiền phi, còn đối với ngươi sao?” Lý Nghị cưới ngựa dừng bước, khinh thường hừ nhẹ, “Vân nhi, nghe lời lui qua một bên đi!”

Tô Vân nghe xong lời Lý Nghị, nghĩ đến Hoàng thượng gần đây đối với mình thái độ khi nóng khi lạnh, không nhịn được cúi đầu nước mắt trào ra, giữa hai bên chiến tuyến, bồn chồn trong lòng không thể quyết định.

“Nguyên soái, không cần để Đức phi nương nương khó xử nữa, hoàng thượng căn bản không có tại Long Tường cung. ” Âm thanh trong trẻo cùng nhắc nhở vang lên, chỉ thấy ở bên trong Long tường cung Hứa Lâm và Tô Vân, thì đột nhiên lóe ra một đạo bóng đen, trong nháy mắt đứng ở bên phải khoái mã của Lý Nghị, sau đó hơn trăm tên cùng hắn trang phục giống nhau đều là hắc y nhân bịt mặt, trước sau từ Long Tường cung thoát ra, dừng lại ngay trước Lý Nghị.

“Vân nhi, nói cho ta biết , hoàng thượng trốn tại địa phương nào!” Lý Nghị nhìn Tô Vân nhíu mày hỏi

“Ta không biết…...” Tô Vân vui mừng lắc đầu đáp, nàng thực không biết hoàng thượng đến nơi nào.

Lý Nghị nghe vậy nhìn Tô Vân lắc đầu, nhìn Hứa Lâm, quát tháo ra lệnh: “Bắt hoàng hậu lại cho ta, ả nhất định biết hoàng thượng trốn ở nơi nào!”

Bắt Hoàng hậu nhu nhược tay trói gà không chặt, đối với quân dự bị việc này là dễ dàng, mệnh lệnh nguyên soái vừa ra, lập tức có một tướng lãnh kêu mấy binh lính nhằm hướng hoàng hậu.

“Ha ha ha, không nghĩ tới đường đường là nguyên soái đế quốc, cùng cung chủ Ma cung lại có thể cả một người đàn bà nhu nhược dều không buông tha, việc này nếu là truyền ra ngoài, nhị vị e rằng sẽ lưu danh thiên cổ a!”

Một trận tiếng cười già nua vang dội nổi lên, bạch mang chợt lóe trước người hoàng hậu, tướng lãnh và vài tên binh lính đang phóng tới nàng, nhất thời cùng ngâm lên đau đớn, bay ngược trở lại, rơi xuống đất.

“Không nghĩ tới, từ xưa đến nay không màng thế sự như Thiên cơ lão nhân, cũng sẽ lại quản lí tranh đấu cung đình này, thậm chí còn học theo miệng lưỡi sắc bén của trẻ con đường phố.”

Bạch mang biến mất, một gã mi trắng bệch, diện mục hiền lành, là lão nhân áo bào tro, tay vuốt râu trắng dài, xuất hiện trước mắt mọi người. Hắc y nhân bịt mặt đứng bên phải Lý Nghị, nhìn lão nhân áo bào tro khình thường cười lạnh.

## 204. Chương 204 -chánh、tà 、ma, Hỗn Loạn Đại Chiến

“Nghe nói Thiên cơ cung chủ Sở Thần Phong, xưa nay không màng thế sự, giờ lại hà cớ làm gây rối. Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi, bổn soái có thể bất kể hành vi ngươi vừa mới làm, cho phép ngươi li khai.” Lý Nghị cưỡi ngựa nhíu mày nhìn Thiên cơ cung chủ đột nhiên xuất hiện, nghiêm mặt nói.

“Đa tạ ý tốt của Lý nguyên soái, bất quá sự tình của ngày hôm nay, lão phu nhất định không thể không đếm xỉa đến. Nguyên soái nếu là tin tưởng thiên ý, mau thù hồi mệnh lệnh, chủ động hướng về hoàng thượng nhận tội. Nếu không chắc chắn có thể liên quan đến toàn gia tộc!” Thiên cơ cung chủ Sở Thần Phong dường như có ý khuyên bảo.

Bây giờ trong hoàng cung nơi nơi đều là binh tướng quân dự bị, nếu muốn truy tìm hoàng thượng cùng thái hậu, có thể nói là nằm trong tầm tay. Chỉ cần binh bộ thượng thư Chu Cường bên kia giải quyết xong Hứa Sơn, mang Thần châu đế quốc sửa thành thiên hạ của Lý thị, nghe Sở Thần Phong nói xong, trách hắn trong lòng không biết điều, cười lạnh không nói.

Đứng ở bên phải Lý Nghị là ma cung cung chủ Mộ Dung Vô Cực, thì cười ha hả nói: “Thiên cơ lão quỷ, ngươi lúc này không cần bắn tiếng đe dọa, hoàng cung hôm nay nơi nơi đều là người của bọn ta, ngươi cho dù có mạnh lại bội phần, cũng không có khả năng xoay chuyển càn khôn.”

“Mộ Dung cung chủ, ngươi cho rằng ngươi mang bí danh Tiết Trường Không liền có thể che được tai mắt thiên hạ, không bị phát hiện? Ngươi thực sự là quá tự đại, thật quá xem thường các thế lực khác rồi.” Sở Thần Phong đối mặt với sự bất kính của Mộ Dung Vô Cực, vẫn bảo trì nụ cười hiền hòa.

“Mộ Dung cung chủ, đừng cùng hắn nói lời vô ích, mau bắt lấy hoàng hậu tra hỏi hoàng thượng ẩn ở nơi nào.” Lý Nghị nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Dung Vô Cực.

“Thiên cơ lão quỷ, hôm nay bổn cung chủ sẽ tự mình lĩnh giáo thực lực của ngươi” Mộ Dung Vô Cực nghe xong lời nhắc nhở của Lý Nghị, dùng ánh mắt hướng về kẻ dưới tay, quát nhẹ một tiếng, phi thân bay lên, trên không bổ chưởng xuống, nhắm Sở Thần Phong tấn công. Mọi người còn lại trong ma cung nhìn cung chủ động thủ, cũng thuận theo hướng về phía hoàng hậu, muốn vây lấy bắt sống.

“Lạc lạc, lạc, diệt thế ma cung ưa thích lấy nhiều bắt nạt ít đích thực quả nhiên đồn đại không sai. Nhiều người như vậy ức hiếp một người trói gà không chặt như hoàng hậu nương nương đây, các ngươi thực không biết thương hương tiếc ngọc. Nghe nói mấy năm gần đây, Thiên cơ cung sinh ra không ít nhân tài, vì sao nơi này lại chỉ có mình sở cung chủ? Cũng không cho là lão nhân này là lãnh tụ chúng bạch đạo ấy mà đang chơi âm mưu ư?”

Trận trận tiếng cười duyên xinh tươi động lòng người vang lên, thái hậu Lưu Khiết cùng muội muội sinh đôi Lưu Vũ Phỉ, dùng khăn đen che mặt, mặc váy lụa đen liền quần dài, bay bồng bềnh hạ xuống trên tường bên phải hoàng hậu, nhìn mọi người phía dưới lạc lạc cười duyên, đối với Mộ Dung Vô Cực và Sở Thần Phong đều thập phần khinh thường.

“ngươi là người phương nào?” Mộ Dung Vô Cực cùng Sở Thần Phong mắt thấy tư thái mê người của nữ tử che mặt đột nhiên xuất hiện, đều nhíu mày lui về chỗ cũ, người trước quát nhẹ hỏi, người sau cũng rất làm tò mò.

“Ha ha…..Mộ Dung Vô Cực, ngay cả giáo chủ chúng ta đi tới đế đô, ngươi cũng không biết. Dựa vào tính cảnh giác này, ngươi cũng dám lại có thể cùng nguyên soái dốt nát mưu toan phản nghịch, quả nhiên buồn cười tột cùng.”

Một trận âm trầm cười to truyền đến, bốn gã mặc trang phục xám, lão nhân đầu bạc trên lưng khoác áo tơi màu xanh biếc, trong tay cầm đao, thương, kiếm mang theo một đám người bịt mặt cầm kiếm, từ xung quanh hiện ra. Cầm đầu là bốn lão già, phân biệt đứng ở hai bên tả hữu Lưu Vũ Phỉ.

“Hừ, hóa ra là u hồn minh quỷ tứ pháp vương của Cửu Ư giáo, bốn lão già các ngươi vẫn còn sống lâu, sống đến bây giờ còn chưa chết!” Mọi người ở đây đã thấy bốn lão già cùng bọn người bịt mặt mặc lục trang trên ngực phải có kí hiệu bộ xương khô, lập tức biết ngay thân phận của bọn họ. Mộ Dung Vô Cực nhăn trán nhíu mày, trong lòng rúng động, nhìn dáng vẻ mê người của Lưu Vũ Phỉ, cười lạnh nói: “không nghĩ tới giáo chủ của Cửu U tà giáo thế lực đệ nhật giang hồ Thần châu lại trẻ tuổi như vậy, nhưng lại là hạng nữ lưu, xem ra Cửu U tà giáo nhất định đi xuống dốc rồi.”

“Từ lâu nghe ma cung cung chủ Mộ Dung Vô Cực cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Hôm nay vừa thấy quả nhiên người cũng như tên.” Lưu Vũ Phỉ hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vô Cực, trong miệng nhàn nhạt cười lạnh: “đáng tiếc, cái loại người này thông thường đều biết không có kết cục tốt lành!”

Mộ Dung Vô Cực nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quay về phía Lý Nghị nhỏ giọng nói: “Lý nguyên soái, tình huống có biến, trước tiên bên này do ta ứng phó, người nhanh đi điều thêm binh tướng tới, thuận tiện liền hỏi thăm tình huống bên kia của Chu thượng thư.”

Tà đạo thủ lĩnh Cửu U tà giáo, cùng chính đạo thủ lĩnh Thiên cơ cung đồng thời nhúng tay, Lý Nghị cho dù có sự giúp đỡ của mười lăm vạn đại quân, cũng không dám khinh thường đám cao thủ giang hồ này. Đối mặt với tình huống đột phát này trước mắt, không cần Mộ Dung Vô Cực nói, lão cũng đã nhận thức tình huống có biến. Bởi vậy Mộ Dung Vô Cực vừa nói ra, vị nguyên soái đại nhân này lập tức quát ra lệnh binh tướng xung quanh tiến lên giết địch, kêu vài tên tâm phúc cưỡi ngựa xoay người, muốn rời đi điều động tập hợp binh tướng, thuận tiện làm rõ ràng địch quân còn có bao nhiêu người.

Thiên cơ cung chủ Sở Thần Phong cùng với Lưu Vũ Phỉ và bọn người ta giáo nhìn Lý Nghị rời đi, đều không đuổi theo. Người trước ung dung tiêu sái vuốt râu đứng ở phía trước hoàng hậu và Đức phi, chúng nhân tà giáo chủ động tiếp cận binh tướng dự bị quân. Lưu Vũ Phỉ tự mình vung hắc ty trường lăng, đánh trả Mộ Dung Vô Cực. Một tràng chém giết nhất thời bộc phát.

“Cữu cữu..” Đức phi Tô Vân hai mắt rơi lệ, nhìn bóng lưng cữu cữu cưỡi ngựa đi xa, đau khổ quy gối trên mặt đất. Đối với tương lai tràn ngập sự thất vọng. Trận nổi loạn này vô luận kết quả thế nào, vận mệnh của nàng đều không thể có kết cục tốt đẹp. Lý Nghị thành công, hoàng thượng chết,nàng trở thành quả phụ. Lý Nghị thất bại, nàng làm không tốt cũng bị liên lụy, hoàng thượng sợ rằng cả đời sẽ đều không để ý tới nàng.

Hoàng hậu Hứa Lâm đứng ở bên cạnh, đối với Tô Vân vừa mới hành động cực lực bảo vệ nàng và hoàng thượng, rất làm cảm kích, giờ nhìn thấy Tô Vân bất lực quỳ xuống đất hình dáng khóc lóc, trong lòng thập phần không đành lòng, muốn khích lệ nàng, nhưng lại chẳng biết nói gì cho tốt, vừa định nâng đứng dậy, lại đột nhiên thái hậu Lưu Khiết cùng vài ba mươi tên hộ vệ, từ bên trong Long Tường cung đi ra.

“Hoàng hậu, tình huống khẩn cấp, hoàng thượng ở đâu, mau nói cho ai gia biết” Lưu Khiết từ cửa sau Long Tường cung tiến vào, chỉ thị hộ vệ tìm kiếm không có phát hiện tung tích của hoàng thượng, trong lòng nghi hoặc, đành phải vội đến trước mặt Hứa Lâm gần đây rất được hoàng thượng sủng hạnh

‘Hoàng thượng bế quan, trước từng nói tuyệt đối không được quấy rầy, nếu không tính mệnh sẽ nguy hiểm..’ Hứa Lâm nhìn Lưu Khiết đi tới, trong đầu nghĩ tới cảnh cáo của hoàng thượng trước đây, lại nghĩ đến mối quan hệ giữa thái hậu và hoàng thượng lúc này, lập tức lắc đầu nói: “Hoàng thượng cùng Hiền phi vừa rời đi, nói là có sự tình trọng yếu, thần thiếp không dám hỏi nhiều, cũng không biết bọn họ ở nơi nào!”

“Cái này cũng được ư, có sự tình gì còn quan trọng hơn là dẹp loạn ư? Hắn chẳng lẽ nhìn không thấy trong cung đã đại loạn sao?” Lưu Khiết nghe Hứa Lâm nói xong, nhìn bên ngoài Long Tường cung chém giết rất hỗn loạn, bất mãn lắc đầu cảm khái. Đối với lời nói của Hứa Lâm vẫn chưa tin hoàn toàn, trong lời nói có ý nhắc nhở nàng tình huống khẩn cấp, mau nói sự thật.

Đáng tiếc, Hứa Lâm cũng không quá tin nàng, sợ nàng nhân cơ hội mưu hại hoàng thượng, xác định quyết tâm theo hoàng thượng phân phó, không mang nơi hoàng thượng trú ẩn nói cho bất luận kẻ nào.

“Khải bẩm thái hậu, tại phủ tể tướng bị phản quân mãnh liệt tập kích, đột nhiên xuất hiện một đám cao thủ của Thiên cơ cung, tể tương đại nhân hiện giờ đã thoát hiểm, thống lĩnh thành vệ quân Hứa Chí Dương đang dẫn quân đội giao chiến với phản quân trong thành. Do phản quân chiếm lĩnh bốn cổng thành, nên giờ phút này cấm vệ quân đang công thành.”

Nhằm lúc Lưu Khiết và Hứa Lâm trong lòng suy nghĩ, tâm phúc của Lưu Khiết là thái giám Lí công công, theo sau là vài tên hộ vệ, từ cửa sau Long Tường cung, cung kính hướng tới thái hậu bẩm báo.

Lưu Khiết nghe Hứa Sơn không bị giết, trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc, gật đầu phân phó Lí công công tìm hiểu thêm tin tức, rồi nói với Hứa Lâm và Đức phi: “Nơi này đang đánh nhau, thập phần nguy hiểm, hai người cùng ai gia cùng rời đi.”

“Tạ ơn thái hậu, thần thiếp muốn ở lại chỗ này chờ hoàng thượng.” Hứa Lâm nhìn Tô Vân đang khóc, không muốn cùng đi với thái hậu, lắc đầu cự tuyệt. Tô Vân giữa lúc trong lòng thương tâm, hoàn toàn không chú ý tới Lưu Khiết nói.

Lưu Khiết nói ra đề nghị như vậy, cũng là do thuận miệng khách sao, sống chết của hoàng hậu hay Đức phi, nàng mới không muốn để ý tới. Nếu nhị nữ chết, ngày sau đối với nàng ắt phải có lợi, bởi vậy nàng nhìn thấy Hứa Lâm cự tuyệt, Tô Vân không nói lời nào, lập tức xoay người mang hộ vệ rời đi, không muốn lưu lại loại chỗ nguy hiểm. Nàng cùng Cửu U tà giáo có quan hệ mật thiết, không muốn bị bất luận kẻ nào biết tới.

“Ài, hậu cung của Thần Châu thực không phải nơi tốt lành. Nha đầu Nhược Yên, quanh năm ở chỗ này, chắc là chịu không ít bắt nạt.” Bảo hộ phía trước người hoàng hậu là thiên cơ lão nhân Sở Thần Phong, mang toàn bộ đối dáp giữa hoàng hậu và thái hậu lọt vào trong tai, trong đầu rất là bùi ngùi ái đồ.

Chiếu theo đúng Lí công công mà bẩm báo, giờ phút này đế đô đã hoàn toàn bị chìm đắm chiến trường nổi loạn, dân chúng khóc cha kêu mẹ, binh tương quát tháo chém giết nổi lên tứ phía, chỉ thấy đế đô bên trong chém giết, bên ngoài điên cuồng công thành, phối hợp thiêu đốt phòng ốc gây nên hừng hừng cháy lớn, khiến tình cảnh này có vẻ càng thêm hỗn loạn.

“Chu thượng thư, tình hình Hứa Sơn bên kia sao rồi?” Lý Nghị trên đường thuận lợ đuổi tới bên ngoài cửa cung vừa vặn gặp binh bộ thượng thư Chu Cường đi tới, lo lắng mở miệng hỏi.

Chu Cường vội vã, mồ hôi đầy mặt, nhìn thấy Lý Nghị, tức khắc như nhìn thấy một loại người đáng tin tưởng, mang tình huống trong ngoài thành, toàn bộ nói cho Lý Nghị.

“Đáng giận, không nghĩ tới lại bị Thiên cơ cung làm rối loạn hư một bước kế hoạch lâu dài.” Lý Nghị nghe nói cao thủ Thiên cơ cứu Hứa Sơn, thành vệ quân và cấm vê quân lại nhanh chóng xuất hiện phản công, trong lòng vừa sợ vừa giận, sợ hãi cùng bất an bắt đầu manh nha trong đầu, vừa nghĩ vừa mở miệng phân phó Chu Cường đi tập hợp tất cả binh tướng, lui giữ hoàng cung, tránh bị thành vệ quân và cấm vệ quân hai mặt giáp công.

Đại kế nổi loạn đã triển khai, lúc này trước mắt liền xuất hiện nan đề lớn nữa, Lý Nghị cũng không còn gì để lui, cần phải đơn độc đưa ra nhất trí, triệt để nắm lấy hoàng cung, dùng hoàng thượng và thái hậu để uy hiếp, lại tiếp tục phối hợp trên âm mưu từ trước hợp tác với nam man đế quốc, mang đại quyền Thần Châu thâu tóm vào tay.

So sánh với hỗn chiến đại chiến trong ngoài đế đô, trong hoàng cung hỗn chiến loại nhỏ vẫn duy trì như trước, hơn nữa bên ngoài cung mức độ kịch liệt không giảm chút nào, nhất là chưởng ảnh bay lượn của Mộ Dung Vô Cực, cùng dải lụa bay vút của Lưu Vũ Phỉ. Hai người măc dù đều chưa xuất toàn lực, nhưng vẫn cứ đánh cho tàn ảnh liên tục, phá liên tục. Nhưng mà lúc này ở phía chân trời, lại có một biến hóa làm tất cả mọi người chú ý, dần dần hiện rõ…...

## 205. Chương 205 - Hủy Diệt Thiên Khiển, Lưu Manh Đăng Tràng

“Oanh ... ... tư tư ... ...”

Sấm sét đột nhiên vang lên, điện quang tư tư, đế đô mọi người đang trong chém giết, rốt cuộc thấy được biến hóa trên bầu trời ở hoàng cung. Chỉ thấy phía chân trời trên mây đen dày đặc, bốc lên lan tràn, sấm sét trận trận, điện quang thẳng tắp, giống như rồng điện giương nanh múa vuốt, điên cuồng thị uy, tình cảnh rất là kinh người!

“Chuyện gì xảy ra?” ý nghĩ này manh sanh trong đầu mọi người tại đế đô, mọi người nhìn dị tượng đột nhiên phát sinh phía chân trời, tất cả đều mê hoặc không giải thích được đây là chuyện gì xảy ra.

“Thiên tượng hôm nay rõ ràng không có dị tượng này, đây là bởi vì sao??” Thiên cơ lão nhân Sở Thần Phong nhìn tình huống trên bầu trời, trong đầu nghi hoặc nghĩ, đột nhiên cả kinh, mở miệng đối với mọi người ngoài Long Tường cung quát: “Mọi người nhanh rời hoàng cung đi, đây là thiên khiển (trời phạt), hủy diệt thiên khiển! Có người nghịch thiên tu luyện tà công, ảnh hưởng tới thiên đạo trật tự, phải gặp báo ứng!!!”

Một ngàn năm trước, tà đạo từng có vị tuyệt đỉnh cao thủ, nghịch thiên tu luyện cấm kỵ võ học “Tru ma thí thần công”, ông trời không tha, lọt vào hủy diệt thiên khiển, bị thiên lôi cuồng phách mà chết, truyền lưu giang hồ thật lâu sau đó. Ngoài Long Tường cung, Mộ Dung Vô Cực, Lưu Vũ Phỉ cùng các cao thủ, đều nghe nói qua chuyện này, lúc này vừa nghe Sở Thần Phong quát, nhất thời kinh hãi, lớn tiếng quát kẻ dưới tay lui ra ngoài hoàng cung!

‘Thiên ... Thiên khiển ... này làm sao bây giờ, hoàng thượng còn đang trong mật đạo...’ Hoàng hậu Hứa Lâm mắt thấy mọi người đều chạy trốn, ngẩng đầu nhìn phía chân trời điện lưu mơ hồ dục hạ, trong đầu lo lắng nghĩ, nhấc bước muốn tới mật đạo tìm Diệp Phong. Song, Sở Thần Phong ngay lúc này đột nhiên một tả một hữu giử lấy vai nàng cùng Đức phi, thả người bay ra ngoài hoàng cung.

“Buông ra, buông ta ra, ta muốn đi tìm hoàng thượng!” Hứa Lâm bị Sở Thần Phong bậc này cao thủ đè lại bả vai, tự nhiên vô lực tránh thoát. Mắt thấy mình bay nhanh rời xa Long Tường cung, nàng lập tức lo lắng mở miệng khẽ kêu.

“Không còn kịp rồi, thiên lôi lập tức sẽ đánh xuống, hoàng hậu bây giờ không đi, không chỉ có tìm không được hoàng thượng, ngay cả mình cũng đều bị đánh chết!” Thiên Cơ lão nhân nhìn bầu trời chánh sắc nói, không cho hoàng hậu giãy dụa, mang nàng cùng Đức phi thất hồn lạc phách, bay ra ngoài.

Tiểu Thuận Tử nghe Liễu Nhược Yên tới tìm hoàng hậu, vẫn trốn ở sau hòn núi giả bên trái Long Tường cung, không có cơ hội đến gần hoàng hậu. Hôm nay thấy bầu trời đột sinh dị tượng, song phương chém giết đều chạy trốn, hoàng hậu lại bị mang đi, trong lòng hoảng sợ có thừa, phải đi tìm chủ tử của gã.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, thiên khiển, xuất hiện thiên khiển rồi, ngài tu luyện công pháp gì?? Tại sao lại có chánh ma chân khí mãnh liệt như thế? Ngài mau dừng lại đi, nếu không trời phạt phủ xuống, chúng ta cùng hoàng cung đồng thời bị đánh nát!”

Ngoài cửa mật đạo giả sơn phía sau Long Tường cung, Hiền phi Liễu Nhược Yên cùng với Thiên Cơ lão nhân đồng dạng đoán ra tình huống, vận dụng chánh khí hộ thể, chống đỡ ma khí mãnh liệt xung quanh, lo lắng mở cơ quan, chiêu hô với Diệp Phong bên trong, trong đầu cực độ mê hoặc hắn tu luyện công pháp gì, đột nhiên lại dẫn phát thiên khiển!

Từ bên ngoài nhìn vào, giờ này cả giả sơn lẫn phía sau Long Tường cung đều che kín chánh ma chân khí mãnh liệt mênh mông, giao chức đan xen. Vây lấy hòn giả sơn xoay nhanh xung quanh, giống như hắc bạch thần long, tràn ngập chính khí cùng hung tàn sát ý. Thái giám Tiểu Thuận Tử chạy đến bên này thấy tình huống này, sợ đến ngồi bẹp xuống đất, hoàn toàn bị hai cổ khí thế uy hiếp không dám nhúc nhích!

“Oanh...”

“Oanh oanh ...”

Đột nhiên, giả sơn từ trung tâm bắt đầu vỡ nát, đá vụn loạn tiên, khí lưu mãnh liệt, hơn nữa càng thêm kinh khủng chính là, điện lưu từ phía chân trời, cũng là lúc hình thành từng đạo tia chớp giống như cuồng mãng, từ không trung bổ xuống. Trong ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Thuận Tử cùng Liễu Nhược Yên, trong phạm vi ở giữa phía sau Long Tường cung, hai người cùng với Diệp Phong không rõ tình huống trong giả sơn, toàn bộ bị bao trong đó.

“Không nghĩ tới ta Sở Thần Phong đã sống bao nhiêu năm, có thể từng nhìn thấy nhân lực không cách nào chống lại thiên khiển, đây đến tột cùng là như thế nào dẫn phát...”

Thiên lôi từng đạo điên cuồng đánh xuống, phạm vi cũng càng ngày càng lớn, phòng ốc thạch bản bị đánh trúng không một thứ nào không nát bấy bạo tán. Mọi người chạy trốn ra ngoài cung thấy tình huống này, trong lòng hoảng sợ, liều mạng thoát đi. Sở Thần Phong thấy tình huống này, trong đầu ngoài hoảng sợ còn có một tia hưng phấn!

“Hoàng thượng ... ngài ngàn vạn lần không nên có chuyện gì a ... nếu không thần thiếp chỉ có thể lấy cái chết xuống âm phủ hầu hạ ngài.” Hoàng hậu Hứa Lâm, chính mắt thấy thiên lôi từ mật đạo đánh vào, trong lòng nhất thời có cảm giác thật sự âu sầu, sợ hãi hoàng thượng vừa mới tới bên nàng, lại rời nàng đi. Đối với nàng mà nói, nếu lại mất đi hoàng thượng thương yêu sủng hạnh, thật sự không bằng chết theo, miễn cho ở trong thâm cung chịu tội.

Thiên lôi điên cuồng đánh xuống thế cục càng ngày càng mạnh, trong đa số người chạy ra hoàng cung, tia chớp vô tình đã đánh nát không ít người, vĩnh viễn ở lại trong cung. Những người may mắn chạy thoát, đều ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

“Mộ Dung cung chủ, tình hình có biến, bây giờ thành vệ quân cùng cấm vệ quân đã bắt đầu quay lại , hoàng cung bị hủy, chúng ta không có chỗ phòng thủ, lại càng không biết tình hình của hoàng hậu cùng hoàng thượng, người nói bây giờ nên làm như thế nào thì tốt?”

Thiểm điện dừng lại, mây đen tan dần, Nguyên soái Lý Nghị đã từng chính mắt thấy thiên khiển phủ xuống, tại cửa chính hoàng cung cùng Mộ Dung Vô Cực hội hợp một chỗ, lo lắng mở miệng hỏi. Liên tiếp biến cố xảy ra, khiến lão có chút không ổn được tâm tình.

Mộ Dung Vô Cực đã ổn định được một chút tâm tình kích động sau khi kiến thức trời phạt, nhìn Lý Nghị chánh sắc nói: “Nguyên soái không cần kinh hoảng, đế đô bốn cửa phòng ngự công sự kiên cố hoàn thiện, người khiến cho Chu thượng thư mang binh đi ngăn chặn cấm vệ quân vào thành, ta đi tìm bắt Hứa Sơn, khống chế thành vệ quân, không lo không cách nào thay đổi thế cục!”

“Tốt, liền như vậy đi!” Lý Nghị nghe vậy thấy có lý, vội vàng gọi Chu Cường đi chỉ huy ngăn chặn cấm vệ quân, chính mình cùng Mộ Dung Vô Cực triệu tập binh tướng, mang người ma cung, hỏi ra chỗ ở Hứa Sơn, suất đội chạy như điên.

Vừa mới thiên khiển thần uy, đã hoàn toàn đem song phương thế lực chém giết trong hoàng cung đánh tan, Cửu U tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ, đái lĩnh thuộc hạ giáo đồ, mất phần lớn thời gian, mới ở bắc hoàng cung tìm được tỷ tỷ của nàng thái hậu Lưu Khiết.

“Muội muội, ta vừa mới nghe Lí công công truyền tới, Lý Nghị cùng Mộ Dung Vô Cực hình như đi tìm Hứa Sơn rồi. Bây giờ cấm vệ quân không cách nào công nhập đế đô, toàn kháo thành vệ quân tại ngăn chặn hậu bị quân. Ngàn vạn lần không thể để cho Hứa Sơn rơi vào tay Lý Nghị, chúng ta nhanh đi hỗ trợ!” Thái hậu Lưu Khiết quần dài tuyết bạch đã dính đầy tro bụi, lau đi mồ hôi trên trán, nhìn kỳ muội Lưu Vũ Phỉ lo lắng thúc giục.

“Ai, quan trường tranh đấu thật sự buồn cười. Hứa Sơn bình thường không có qua lại với tỷ tỷ, hôm nay chúng ta lại không giúp lão không được!”

Lưu Vũ Phỉ nghe Lưu Khiết nói xong, buồn cười lắc đầu cảm khái, cánh tay phải vừa giữ eo nhỏ Lưu Khiết, thả người bay đi, đái lĩnh tà giáo chúng nhân, cùng với hộ vệ của Lưu Khiết, chạy đi trợ giúp Hứa Sơn.

Thành vệ quân cùng hậu bị quân tiếp tục chém giết, tiếng khóc la của dân chúng đế đô vẫn không dừng. Thiên khiển qua đi bụi đất chậm rãi tiêu tán. Phóng mắt nhìn lại, lúc này hoàng cung đã hoàn toàn trở thành phế khu, khắp nơi đều là những mãng vỡ vụn, cùng với liệt hỏa vô tình, nếu là bình thường, đây chính là tiêu điểm cực độ hấp dẫn ánh mắt. Chỉ tiếc tình thế trước mắt, căn bản không có ai có tâm tình để ý tới hoàng cung đã bị oanh phế.

“Ha ha ha, tể tướng đại nhân, ngươi loại này đại nhân vật, dưới tình huống hôm nay chính là trở thành tiêu điểm chú ý. Ngươi cho rằng trốn ở trong Quan Tinh lâu là có thể tránh khỏi con mắt của ta sao?”

Phía tây hoàng cung, Quan Tinh lâu cao tới bảy tầng, Lý Nghị suất lĩnh đại đội nhân mã, vây quanh Quan Tinh lâu, cùng Mộ Dung Vô Cực sóng vai nhìn Hứa Sơn trên lâu, đắc ý ha ha cười to.

“Lý Nghị, Lý thị ngươi sáu đời trung thần, không nghĩ tới đến phiên ngươi, cư nhiên ra một tên phản nghịch loạn thần tặc tử mưu phản, thật không biết sau này ngươi có mặt mũi gì đối mặt với liệt tổ liệt tông của ngươi!”

Hậu bị quân vây quanh Quan Tinh lâu binh tướng đã đạt trên vạn. Thành vệ quân quay lại bảo vệ ngoài Quan Tinh lâu mới hơn hai ngàn, ai mạnh ai yếu có thể tưởng tượng biết. Hứa Sơn dưới sự bảo vệ của Thiên Cơ cung Âm, Dương, Khôn, Càn tứ đại trưởng lão cùng với chúng đệ tử, đứng ở đỉnh Quan Tinh lâu, nhìn tình huống phía dưới, cau mày cười lạnh, trong lòng lại đang lo lắng kỳ vọng cấm vệ quân nhanh lên một chút công phá cửa thành giết đến đây.

“Hừ, Chu Ngọc Long ngu ngốc vô năng, gây nên thiên hạ đại loạn, dân không còn chỗ sống, căn bản không xứng làm hoàng đế, ngươi không cần phải nói những lời này để kích ta!” Lý Nghị ngẩng đầu nhìn Hứa Sơn khinh thường cười lạnh, đối với chúng binh tướng quát to: “Lên cho ta, ai có thể bắt sống Hứa Sơn, thưởng trăm vạn kim tệ!”

Tục ngữ nói dưới trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi là đối phương đang chiếm đại ưu thế. Hậu bị quân chúng binh tướng vừa nghe Lý Nghị nói, nhất thời phấn khích lên, cùng thành vệ quân bảo vệ quân triển khai chém giết, muốn lên lầu bắt sống Hứa Sơn lĩnh thưởng.

“Lạc lạc lạc, Mộ Dung cung chủ, chúng ta vừa mới còn chưa đánh xong, ngươi như thế nào lại đột nhiên chạy tới đây vậy!” Tiếng cười duyên vũ mị truyền tới, tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ xinh đẹp mê người, ôm tỷ tỷ của nàng đáp xuống trước cửa chính Quan Tinh lâu, nhìn Mộ Dung Vô Cực cùng binh tướng đang giao chiến, mở môi anh đào lạc lạc cười duyên.

“Yêu nữ, vừa mới có thiên khiển xuất hiện, ngươi tránh thoát một kiếp, lần này ta nhất định phải cho ngươi chết ở dưới Huyền Ma công của ta.” Mộ Dung Vô Cực mắt thấy Lưu Vũ Phỉ cùng tà giáo chúng nhân lại tới làm loạn, trong lòng đại hận, khẽ quát một tiếng, ra lệnh Hung, Tàn, Phệ, Huyết, Cuồng, Phong, Tâm, Ác, Dâm chín ma tướng, đái lĩnh ma cung chúng nhân đi đối phó tà giáo lâu la, chính tự mình đánh giết tới Lưu Vũ Phỉ.

“Hừ, hôm nay bổn giáo chủ khiến cho tên cuồng vọng tự đại ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!” Lưu Vũ Phỉ đối mặt với Mộ Dung Vô Cực đang bay tới, khinh bỉ cười lạnh một tiếng, thả người dựng lên, chân ngọc nhảy lên đầu binh tướng đang chém giết mượn lực, mấy cái bay lên, vọt tới gần trước mặt Mộ Dung Vô Cực, giơ tay cùng cứng đối cứng liều mạng một chưởng. Thoáng chốc bạo phá truyền tới, khí lưu tứ tán, binh tướng phía dưới hai người toàn bộ bị liên lụy chết thảm, cho bọn hắn khắp nơi không địa, hai người đều tự lui ra phía sau năm bước, mới đứng vững thân ảnh.

“Cửu U tà công cũng quả nhiên không đơn giản, xem ra ta không xuất toàn lực, là không ...” Mộ Dung Vô Cực ngưng thần nhìn Lưu Vũ Phỉ đang chuẩn bị xuất toàn lực, song lời còn chưa dứt, một trận rồng ngâm rung động thiên địa lại đột nhiên truyền tới, chín trắng, năm đen, mười bốn đầu chân khí hình thành trường long, đột nhiên từ trời cao xạ xuống, đưa hậu bị quân chung quanh hắn đánh tới kêu thảm thiết bạo toái, mở ra một tảng lớn đất trống!

“Hắc hắc hắc, rất náo nhiệt a, không nghĩ tới trẫm bế quan tu luyện còn chưa tới một ngày công phu, thì có người muốn phản nghịch tạo phản rồi, làm hoàng đế thật là khó a!!”

Một vài tiếng cười hắc hắc đặc hữu lưu manh vang lên, sau khi long khí tán đi, chỉ thấy Diệp Phong miệng ngậm cây Phiêu Phiêu dục tiên, đứng ở khoảng đất trống giữa Mộ Dung Vô Cực cùng Lưu Vũ Phỉ, cánh tay phải thoải mái ôm Liễu Nhược Yên, hai mắt ác độc hung hăng nhìn Lý Nghị cùng Mộ Dung Vô Cực, trên mặt tràn ngập ý cười.

## 206. Chương 206 - Hủy Thiên Diệt Địa Thương Khung Tuyệt, Sát!

“Chánh ma chân khí đồng thời phóng thích? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ vừa mới nghịch thiên tu luyện công pháp lọt vào thiên khiển chính là hoàng thượng sao?!”

Dưới Quan Tinh lâu, Mộ Dung Vô Cực, Lưu Vũ Phỉ và các giang hồ cao thủ, cùng với Thiên Cơ cung chủ Sở Thần Phong vừa mới mang theo hoàng hậu và Đức phi chạy tới, nhìn hoàng thượng tiêu sái đứng ở giữa hai đại cao thủ, vẻ mặt đều là thần sắc rung động, khó có thể tin tu luyện tà công lại là hoàng thượng, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn tựa hồ đã luyện thành công.

“Hoàng thượng... hoàng thượng...” Hoàng hậu Hứa Lâm đứng cạnh Sở Thần Phong ở phía đông Quan Tinh lâu, nhìn Diệp Phong kinh hãi hô lên. Trong đầu Hứa Lâm nàng, không có nghi hoặc lẫn rung động này của giang hồ cao thủ. Đối với nàng mà nói, trượng phu có thể còn sống xuất hiện trước mặt nàng, so với cái gì cũng đều trọng yếu hơn!

‘Lâm nhi ngoan, ở bên kia chờ đi, không nên lại đây!’ Diệp Phong nghe được tiếng hô ôn nhu của hoàng hậu của hắn, nhanh chóng dùng ánh mắt biểu đạt tâm ý với nàng.

Hứa Lâm tính cách ôn nhu thể thiếp, hơn nữa hiểu sâu sắc đạo sắc mặt, vừa nhìn ánh mắt hoàng thượng, lập tức liền hiểu được ý tứ của hắn, lúc này không lên tiếng nữa, chỉ là hai mắt như trước tràn ngập thần sắc ân cần.

So sánh với phía dưới, Đức phi Tô Vân nhìn hoàng thượng cùng cữu cữu trước mắt lại có vẻ thập phần thống khổ, trong lòng đau như dao cắt, mắt đẹp không ngừng chảy ra nước mắt trong suốt!

“Ha ha ha, không nghĩ tới Thần Châu đế quốc Hoàng đế bệ hạ của chúng ta, cư nhiên cũng biết tu luyện tà công thiên đạo không tha, là bởi vì hôn quân tham lam, hay còn là ma đạo chúng ta võ công mạnh mẽ dụ người đây?” Diệp Phong kinh nhân xuất hiện, làm toàn trường một mảng yên tĩnh, Mô Dung Vô Cực không thích loại hào khí này, đầu tiên trấn định tâm thần, mở miệng ha ha cười to.

“Như thế mà không biết, cư nhiên cũng có thể trở thành một phương bá chủ trên giang hồ. Thật sự là khiến cho trẫm thất vọng. Nói cho ngươi, trẫm tu luyện chính là Chí Tôn công pháp thần diệu nhất trên đời, điều tiết âm dương, dung hợp chánh ma, cương nhu tịnh thể, tương sanh tương khắc, cũng không phải tà công trong miệng tên ngốc ngươi!” Diệp Phong hai mắt còn nhìn tình huống chung quanh, nghe tiếng cười, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Vô Cực, hé miệng trào phúng cảm khái.

“Chê cười, chánh ma nhị khí tương khắc lẫn nhau, tuyệt đối không có khả năng dung hợp. Ngươi mặc dù đồng thời có chánh ma nhị khí, nhưng là họa hay phúc còn không biết. Hôm nay bổn cung chủ liền tự mình lãnh giáo tà công tạo thiên khiển này của ngươi có môn đạo gì!” Mộ Dung Vô Cực khinh thường lắc đầu cười khẽ. Đối với hắn Ma cung cung chủ mà nói, hoàng đế uy nghiêm cùng quyền lợi không cách nào ảnh hưởng tâm tư lão.

“Chỉ bằng ngươi?” Diệp Phong nghe vậy cười cười, nhìn về phía Lý đại nguyên soái khóa mã tâm hư nhìn hắn, trầm giọng nói: “Lý Nghị, bây giờ lập tức đình chỉ hành vi phản nghịch của ngươi. Nể mặt Đức phi, trẫm tha cho ngươi một mạng!”

Tên gia hỏa này muốn tha cho Lý Nghị một mạng, tất cả đều là nể mặt Tô Vân, không muốn Tô Vân sau này khó sống. Đáng tiếc, Lý Nghị đang giật mình nhìn thực lực cường hãn của hắn, nghe vậy lại đột nhiên tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, chánh sắc nói: “Thắng làm vua, thua làm giặc. Chu Ngọc Long ngươi mấy năm gần đây ngu ngốc vô đạo, đem đế quốc làm thành hỗn loạn không chịu nổi, dân không có chỗ sống.. hôm nay lại tu luyện tà công như thế. Ngay cả ông trời cũng đều bị ngươi gây tức giận, càng thêm tỏ vẻ ngươi không xứng làm hoàng đế. Hôm nay không phải ngươi tử, chính là ta vong. Chúng tướng sĩ, vì tương lai của đế quốc, vì người nhà các ngươi, giết cẩu hoàng đế này, lật đổ Chu thị hoàng triều, xông lên. Ai có thể lấy được đầu cẩu hoàng đế, chính là khai quốc Đại tướng quân ngày sau!!”

Binh tướng hậu bị quân ở đây, từ khi hoàng thượng bắt đầu xuất hiện, ý phản nghịch trong đầu nhiều ít có chút dao động, bất quá giờ phút này nghe Lý Nghị nói, nghĩ đến bọn họ tham gia phản loạn, nếu Nguyên soái thất bại bọn họ tất cả đều là loạn thần tặc tử, lúc này lĩnh mệnh vọt lên phía trước, giữa khai quốc công thần và loạn thần tặc tử, bọn họ tự nhiên muốn chọn người trước.

‘Không nghĩ tới lão tử khó được tâm tình tốt, tưởng muốn tha cho hắn một mạng, hắn cư nhiên không lĩnh tình, làm người tốt khó a, chính là làm bạo quân vẫn tốt hơn!’

Lưu manh hoàng đế nhìn hậu bị quân điên cuồng tiến lên quanh mình, nhìn thoáng qua Mộ Dung Vô Cực đang ngưng thần chuẩn bị động thủ, chuẩn bị giải quyết trước nhân vật cực mạnh này, lại nữa trong địch quân bắt tên cầm đầu, vì vậy dặn dò với Liễu Nhược Yên một tiếng cẩn thận, cánh tay phải vung lên, liền dùng kình khí và dẻo dai quăng nàng tới bên hoàng hậu cùng Thiên Cơ lão nhân.

“Ai, mỹ nữ, nhìn tình thế ngươi tạm thời hẳn là đứng ở phía trẫm, ma đầu vô tri kia liền do trẫm tới xử lý, phiền toái ngươi hỗ trợ ta một chút bảo vệ tể tướng đại nhân văn nhược này!” Diệp Phong nghiêng đầu nhìn tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ, khăn đen che mặt tư thái vũ mị, dùng truyền âm thuật bỡn cợt nói.

“Lạc lạc, tốt a!” Lưu Vũ Phỉ bên tai đột nhiên có tiếng vang lên, cả kinh, cũng may nàng thân đứng đầu một giáo, định lực bất phàm, trong nháy mắt liền phản ứng lại, cười duyên một tiếng, xoay người nhảy vào trong giáo đồ đang ngăn cản hậu bị quân, song thủ huy vũ mảnh lụa dài, vô tình giết hại hậu bị quân binh tướng quanh mình, nhưng hai mắt không có đình chỉ chú ý Diệp Phong. Đối với hoàng thượng thần bí cổ quái này hết sức cảm thấy hứng thú, nhất là công pháp khiến trời phạt nọ của hắn.

“Trước kia chưa có gặp ngươi, bổn cung chủ tự nhận cuồng vọng bản lĩnh thiên hạ vô song, không nghĩ tới cư nhiên lại gặp được một cao thủ so với ta còn cuồng hơn, hy vọng ngươi có tiền vốn để cuồng vọng, xem chưởng!”

Mộ Dung Vô Cực tức giận nhìn Diệp Phong thong dong đứng ở đối diện hắn trầm giọng khẽ quát, dưới chân lao nhanh về phía trước, song chưởng giơ cao mãnh liệt xuất chưởng, trong phút chốc liền chém ra chín chín tám mươi mốt chưởng, chưởng kình màu đen hùng hồn âm ngoan, giống như ác điêu giang cánh lúc ẩn lúc hiện.

“ Sách sách, đây là thực lực của một đời đứng đầu Ma cung sao? Thật không thể trách!” Lưu manh hoàng đế đối mặt với chưởng kình âm ngoan đánh tới, khinh thường cười lạnh một tiếng, tay trái trước người tiêu sái huy động nửa vòng, ma khí chí âm chí nhu nhất thời quanh thân hắn hình thành một bức tường khí hình tròn, đem toàn bộ chưởng ảnh ngăn cản bên ngoài, căn bản không thương được hắn một chút nào.

“Ma khí thật thuần chánh, cư nhiên đối với chưởng lực của ta có năng lực khắc chế hòa tan...”

Mộ Dung Vô Cực mặc dù vừa không có xuất toàn lực, nhưng vẫn như trước bị ma khí của Diệp Phong khiến cho lấy làm kinh hãi, bất quá lão cũng hiểu được bây giờ không phải lúc giật mình. Thế công đầu không có hiệu quả, lão lúc này thả người dựng lên, từ trên cao hạ xuống, toàn lực sử ra tuyệt kỹ “Huyền ma tru sát chưởng”, chưởng kình màu đen mênh mông như biển, giống như nộ hải cuồng đào, dày đặc điêu toản, khóa giết tất cả đường lui của Diệp Phong, còn mang theo kình phong thét gào, như muốn cắn nuốt xé rách!

Đối phương dù sao cũng là Thần Châu đế quốc siêu cấp cao thủ, Diệp Phong nhìn lão toàn lực sử ra tuyệt chiêu, không có tự phụ, dựa vào khí tường phòng ngự, song chưởng giơ lên quá đầu, mềm nhẹ tiêu sái vũ động, chánh ma nhị khí trong nháy mắt tại đỉnh đầu hắn, hình thành một cái kình khí bát quái đồ thật lớn, theo hắn vận kình thôi động, oanh đắc một tiếng cùng chưởng kình từ trên đè xuống, đánh lên trên nó, nhất thời làm cho khí lưu bạo xuất, mặt đất đất đá vỡ nát, kình phong cuồng hô rít gào, chung quanh khoảng cách gần quá, binh tướng lại không kịp, đều mất mạng chết thảm!

“Hừ, không nghĩ tới tà công của ngươi thật sự còn có chút môn đạo, xem ra không ra tuyệt kỹ, nhất thời khó bắt ngươi a!”

Mộ Dung Vô Cực từ không trung xoay tròn hạ xuống, đứng ở đối diện Diệp Phong cười lạnh, từ trong như ý kiền khôn đại lấy ra độc môn binh khí của hắn Bàn Long Hàn Thiết thương.

‘Mẹ kiếp, cái tên rác rưởi này cũng có bản lĩnh a. Xem ra muốn giải quyết hắn phải lãng phí không ít thời gian, vẫn là trước hết nghĩ cách nắm được Lý Nghị cho thỏa đáng...’ Diệp Phong nhìn một chút Lý Nghị cùng với đám người Hứa Vân, Liễu Nhược Yên, Tô Vân, Lưu Khiết, đang khẩn trương nhìn bọn họ đánh nhau, hai tay vận dụng nhu kình trên mặt đất hút lên hai thanh trường kiếm, ngưng thần nhìn Mộ Dung Vô Cực, trong đầu bắt đầu tính toán, đối với Mộ Dung Vô Cực lộ xuất một sở hở không phải rất rõ ràng.

Cao thủ so chiêu, không cho phép có chút sơ hở nào, Mộ Dung Vô Cực đang lo không cách nào lập tức giải quyết Diệp Phong, mắt thấy hắn chú ý Lý Nghị, lộ ra sơ hở, lập tức huy thương mà lên, sử ra tuyệt kỹ cực manh “Huyền ma truy hồn thương” muốn đưa hắn một lần đánh gục!

Tốc độ thương cực kỳ mau lẹ, kéo theo khí lưu hình thành thương thế gió lốc, thương kình âm hàn lạnh như băng, giống như cuồng phong bạo vũ dày đặc kích xạ, tiến tới mãnh liệt, hủy mọi thứ cứng nhất, chỉ trong nháy mắt, đâm liền hàng ngàn lỗ.

“Hắc hắc, đại ma đầu, ngươi dễ lừa như vậy, thật không phải ngốc bình thường, đi tìm chết đi!!!”

Diệp Phong nhìn chuẩn Mộ Dung Vô Cực, cùng với phản quân phía sau, cười xấu một tiếng, nhanh chóng sử ra “Thiên Địa Chí Tôn công” thức thứ chín “Đao kiếm hợp kỹ” hủy thiên diệt địa, trời cao tuyệt!

Chỉ thấy chánh ma nhị khí điên cuồng từ trong cơ thể hắn bạo xạ ra, mãnh liệt chạy ra, chí cương chí nhu, duệ liệt sắc bén, đưa hắn đoàn đoàn vây quanh, vô cùng vô tận phách khí cùng sát ý, không ngừng lan tràn, ngay cả ông trời đều tựa hồ cảm giác được khí phách cùng sát ý này, vốn chân trời mờ mờ tỏa sáng, trong nháy mắt mây đen dày đặc, điển thiểm lôi minh, thậm chí đại địa đều rung động rất nhỏ!

“Đây, đây là chiêu thức gì a? Thậm chí có thể làm cho thiên địa biến sắc?!” Sở Thần Phong, Lưu Vũ Phỉ, Liễu Nhược Yên mọi người ở đây, cảm thụ dưới chân đại địa run rẩy, nhìn dị biến phía chân trời, cùng với chánh ma nhị khí quanh thân Diệp Phong, tất cả đều giật mình mở to hai mắt chú ý.

"Tư ….. phốc ….."

Thương kính cùng chánh ma nhị khí xoay quanh Diệp Phong đánh vào nhau, phát ra từng trận âm quái lạ, chánh ma nhị khí hấp thu thương kính không địch lại, và từ từ phá đi. Mộ Dung Vô Cực đang toàn thân quán chú, tháy tình huống này, lập tức cao hứng quát nhẹ một tiếng, tăng lực thêm một chút. Đáng tiếc, liền trong lúc này, Diệp Phong đã động kiếm, điện phía chân trời đã động, thậm chí đất đá dưới đất cũng động theo.

"Sát!!!"

Tiếng hét lớn tràn ngập máu tanh sát ý từ trong miệng Diệp Phong truyền ra, song chưởng của hắn huy động dung hợp trường kiếm thiểm điện tự nhiên, lấy thế giao xoa, chém về phí trước, chỉ thấy chánh ma nhị khí tổng hợp tự nhiên thiểm điện, cùng với cường hoành kiếm khí cát bay đá chạy, dày đặc, giống như biển gầm kích vào Mộ Dung Vô Cực, đem Mộ Dung Vô Cực cùng mấy ngàn hậu bị quân binh tướng phía sau hắn, bao phủ cắn nuốt, truyền ra vô số tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết.

“Tràng phản nghịch này kết thúc rồi, ngươi nói đúng không? Nguyên soái đại nhân của trẫm?” Nổ mạnh chấm dứt, tro bụi tán đi, Diệp Phong đứng ở trong hậu bị quân bảo vệ Lý Nghị, trường kiếm nhẹ đặt lên cổ Lý Nghị mặt như tro tàn, lãnh khốc cười khẽ.

## 207. Chương 207 - Tiễu Diệt Bạn Nghịch，thùy Tiên Quan Vị

Theo tiếng kêu thảm thiết từ từ tiêu tán, tất cả mọi người ở đây từ trong khiếp sợ thanh tỉnh, trong phạm vi Diệp Phong kiếm khí thôn phệ, mặt đất bị nứt nẻ dữ dội, khắp nơi đều là thây người chất đầy, giống như địa ngục nhân gian, làm kẻ khác thấy buồn nôn

“Ha ha ha... không nghĩ tới ta cử binh mưu phản là bởi vì ngươi Chu Ngọc Long... đột nhiên thảm bại cũng là bởi vì ngươi Chu Ngọc Long, ý trời, ý trời, trời muốn diệt ta Lý thị nhất tộc...” Lý Nghị mặt như tro tàn, hai mắt nhìn tàn thi toái thi trên mặt đất, nghe được tiếng Diệp Phong cười nhẹ, tuyệt vọng ngẩng đầu cuồng tiếu, nhìn Diệp Phong nói: “Việc hôm nay một mình ta gây nên, cùng Vân nhi không quan hệ. Nó căn bản không biết gì!” Nói xong đặt kiếm lên cổ dùng sức, tự mình cắt cổ chết.

“Cữu cữu...” Tô Vân nhìn Lý Nghị người nuôi lớn nàng tự tuyệt mà chết, trong lòng bi thống, khóc một tiếng, ngất đi trong ngực hoàng hậu.

Lý Nghị cùng Mộ Dung Vô Cực hai tên chủ mưu, một tên tự vận, một tên ngay cả thi thể đều nhìn không thấy, tràng phản loạn này tự nhiên tới cuối. Cửu ma tướng Mộ Dung Vô Cực thủ hạ suất lĩnh ma cung chúng nhân đều chạy trốn. Thiên Cơ cung chủ Sở Thần Phong cùng Tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ trước sau đái lĩnh môn đồ đuổi theo.

Tể tướng Hứa Sơn chủ động hướng Diệp Phong thỉnh mệnh, phân phó thành vệ quân khiêng thi thể Lý Nghị, bắt đầu trong thành truyền ra tin tức phản nghịch chủ mưu bị hoàng thượng tru sát, đồng thời suất binh tới công đánh cửa Đông thành, trong ứng ngoài hợp đánh tan thủ vệ hậu bị quân, đem cấm vệ quân công thành quản lý nghiêm ngặt

Tin tức Lý Nghị tự vẫn truyền ra, cộng thêm cấm vệ quân đánh vào trong thành phối hợp cùng thành vệ quân, hậu bị quân binh tướng cùng với đảng quan viên của Lý Nghị, đều buông khí giới đầu hàng, toàn bộ bị bắt.

Hoàng cung kiến trúc bị thiên khiển kích hủy, tu kiến lại phải mất không ít thời gian. Hoàng thượng, thái hậu, Hiền phi và Đức phi vẫn hôn mê, cùng một đám người trong cung chỉ phải tạm thời chuyển qua Bắc Hành cung.

Phản loạn mặc dù lắng xuống, nhưng đế đô chịu đại kiếp này, trước tiên không nói hoàng cung bị hủy, ngay cả nhà cửa cùng tài sản của dân chúng, cũng chịu tổn thất rất lớn. Bởi vậy chiến loạn vừa lắng, không còn tiếng chém giết, tiếng khóc của dân chúng liền cơ hồ vang tận mây xanh, cả đế đô đều lâm vào trong bi ai. So sánh với sự phồn hoa ngày trước, có thể nói là một trời một vực.

“Ai, phát sinh chuyện lần này, không may nhất chính là đế đô dân chúng rồi” Hoàng hậu Hứa Lâm, cùng với hoàng thượng đứng ở Bắc Hành cung, trên tiểu lâu trong hậu hoa viên. Tai nghe tiếng khóc bi ai bất lực, hai mắt nhìn dân chúng ngoài cung bộ dáng khóc lóc, nhịn không được tâm đau xót thở dài.

Diệp Phong mặc long bào, đang đứng ở phía trên cao cau mày nhìn tình huống trong đế đô, nghe tiếng hoàng hậu thở dài, tỉnh táo mở miệng nói: “Chuyện đều đã xảy ra. Than thở không giải quyết được vấn đề, nghĩ biện pháp bổ cứu mới là quan trọng nhất!”

“Hoàng thượng, ngài chuẩn bị xử trí Lý thị nhất tộc như thế nào, cùng với quan viên tham dự lần phản loạn này?” Hiền phi Liễu Nhược Yên đứng ở bên phải Diệp phong trầm tư nói: “Hoàng thượng nếu không nỡ làm khó Đức phi, đối với Lý thị nhất tộc khẳng định phải bỏ qua sao?”

“Trẫm quan sát mặt Đức phi, đã đem truyện nói rõ ràng rồi. Lý Nghị không quản chết sống nhất dịnh phải hại chết thân nhân của lão. Chuyện này đợi quan viên còn lại kết luận, nghe ý kiến của bọn chúng rồi hãy nói!” Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng.

Phản nghịch mưu phản, hơn nữa không tiếp thụ khuyến hàng, bậc này tru cửu tộc trọng tội. Nếu là bỏ qua, sau này không phải người người đều dám tùy ý mưu phản. Lý thị nhất tộc cùng quan viên tham dự nhất định phải chết, bất quá nhìn tại trên mặt Đức phi, Diệp Phong không muốn tự mình mở miệng. Dù sao trong lúc gặp mặt quần thần, dám chắc sẽ có đối đầu Lý Nghị đề ra việc này thôi!

Liễu Nhược Yên vừa nghe hoàng thượng muốn trong lúc gặp mặt quần thần mới quyết định chuyện của Lý thị, lập tức hiểu được dụng ý của hắn, lúc này không có nói lại vấn đề này, suy nghĩ một chút vẫn còn muốn hỏi hoàng thượng tu luyện công pháp ra sao, đồng dạng thái giám Tiểu Thuận Tử cùng nàng trong nháy mắt khi tia chớp đánh xuống được hoàng thượng, lại trong lúc này bẩm báo thái hậu đến.

“Thái hậu, ngài mệt mỏi một đêm không đi nghỉ ngơi, tìm trẫm có việc gì không?” Sau khi cùng hoàng hậu và hiền phi đồng thời hướng Lưu Khiết thi lễ, Diệp Phong ra vẻ tò mò nhìn đại mỹ nhân hỏi.

“Hoàng thượng không cần suy nghĩ nhiều, ai gia không có đại sự gì, chỉ thấy hoàng thượng võ công siêu tuyệt, có thể tại trong thế cục hỗn loạn này ngăn cơn sóng dữ, vì liệt tổ liệt tông cao hứng mà thôi!” Lưu Khiết thay đổi một thân màu lam cung trang, nhìn Diệp Phong mỉm cười lên tiếng, “được rồi, không biết hoàng thượng tu luyện là võ công gì, cư nhiên lại dẫn phát tự nhiên tia chớp?”

Vấn đề này có thể nói là câu hỏi chung của tất cả đại nhân vật đêm qua. Diệp Phong sớm đã suy nghĩ tốt như thế nào trả lời, nghe xong Lưu Khiết nói, lập tức mở miệng trả lời: “Khiến cho thái hậu chê cười rồi, trẫm tu luyện chính là Thiên Địa Chí Tôn công lúc đầu lão thần tiên dạy cho trẫm. Đây là âm dương kết hợp, chánh ma đồng tu huyền diệu công pháp, thích hợp nhất đế vương tu luyện. Nghe ý tứ trong lời nói của lão thần tiên, loại công pháp này chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể tu luyện, người bình thường mạnh mẽ tu luyện ắt gặp thiên khiển!”

‘Tiểu tử thúi, lại lấy cái gì lão thần tiên ra hồ lộng ai gia, cẩn thận bị sét đánh chết!’

Mọi người đối với Diệp Phong có thể dưới thiên khiển thần uy bảo vệ tánh mạng không chết, vẫn cảm giác khó có thể tin. Lưu Khiết nghe xong Diệp Phong nói, nhìn giả hoàng đế ghê tởm này, trong lòng tức giận nói thầm, mắt thấy tìm không được cái gì, đành phải gật đầu nói: “Nguyên lai như thế, hoàng thượng có thể gặp được lão thần tiên, thật sự là hảo phúc khí. Được rồi, nghe nói rất nhiều đại thần đang chuẩn bị tiến cung gặp mặt hoàng thượng, ai gia sẽ không quấy rầy hoàng thượng nữa.”

‘Mẹ, cái ả nữ nhân đầy dã tâm này, lại nhiều lần tới dò xét, rõ ràng là muốn gây khó khăn cho lão tử, sau này nhất định cho ngươi kiến thức lợi hại của lão tử, hắc hắc...’ Sau khi cùng Hứa Lâm cùng Liễu Nhược Yên đồng thời thi lễ, Diệp Phong nhìn bóng lưng Lưu Khiết tư thái ưu mỹ, trong lòng hung hăng nói thầm, nghĩ đến cuối cùng nhịn không được âm thầm phát ra tiếng cười dâm.

Như lời Lưu Khiết, nàng vừa đi không bao lâu, chấp sự thái giám liền tới bẩm báo Hức Sơn chúng quan viên cầu kiến. Diệp Phong ý bảo hoàng hậu cùng Hiền phi đi trước tẩm cung của mình, sau đó liền chạy đi nghị sự thính gặp mặt quần thần!

“Khải bẩm hoàng thượng, hậu bị quân phản nghịch đã toàn bộ tước vũ khí giam giữ, các công sự bổ cứu trong thành cũng đang trong tiến hành, bất quá nếu nghĩ trọng kiến hoàng cung, phải cần lượng lớn kim tiễn cùng thời gian. Hoàng thượng sợ rằng tạm thời chịu khuất thân tại trong hành cung!” Quần thần quỳ xuống triêu bái, sau khi Diệp Phong ý bảo bình thân, tể tướng Hứa Sơn thứ nhất mở miệng góp lời.

Diệp Phong gật đầu nói: “Ân, rất tốt, việc này có Hứa thừa tướng xử lý, trẫm an tâm rồi. Vấn đề xây lại hoàng cung, chậm rãi làm cũng được. Việc cần lúc này là trước tiên giải quyết dân tâm, đợi khanh đi truyền lệnh các cấp thông tri đế đô dân chúng, từ hôm nay miễn đi bọn họ ba năm thuế phú!”

“Hoàng thượng thánh minh!” Hứa Sơn nghe vậy thoáng kinh ngạc, lập tức quỳ xuống lĩnh chỉ, quan viên còn lại cũng đều quỳ xuống. Bây giờ dù hoàng thượng bất luận trong tay có binh quyền hay không, nhưng siêu tuyệt võ công của hắn như vậy, chúng quan viên liền không được có chút bất kính, cho nên vỗ mông ngựa tuyệt đối không phải chuyện xấu!

“Chúng khanh bình thân!” Diệp Phong giơ tay ý bảo mọi người đứng dậy, suy nghĩ một chút tùy ý hỏi: “Người trong giang hồ đuổi theo Ma cung, cũng không có quay lại sao?”

“Hồi hoàng thượng, người trong giang hồ này cũng không có phản hồi!” Cấm vệ quân Lưu Mãnh với bộ râu ngắn, cao lớn uy vũ, một thân già dặn, cung kính lên tiếng, thỉnh kỳ nói: “Hoàng thượng, có muốn hay không thần sai người tiêu diệt hết yêu nhân ma cung?”

Diệp Phong lắc đầu nói: “Quên đi, chủ mưu đã chết, còn lại một ít tiểu lâu la thành không được việc gì lớn, không cần lao sư động chúng đuổi theo, truyền lệnh các nơi đối bọn chúng tiến hành truy nã là được!”

“Vâng!” Lưu Mãnh lên tiếng lĩnh mệnh. Thành vệ quân thống đốc Hứa Chí Dương, xuất liệt (đi ra khỏi hàng ngũ), và tâu: “Hoàng thượng, Lý thị nhất tộc cùng chúng quan viên tham dự phản loạn, đã bị nhốt trong đại lao, theo Thần Châu luật pháp, những người này phản nghịch mưu phản, theo lý nên tru sát cửu tộc, để trừ hậu hoạn. Nhưng còn Đức phi nương nương không biết sự tình, cũng từng kiệt lực bảo vệ hoàng thượng, về tình về lý đều không nên tính vào trong.”

“Đúng vậy, hoàng thượng, phản nghịch đáng chết, Đức phi nương nương cũng nên tha tội!”

Hoàng thượng nói rõ có thể nể mặt Đức Phi tha thứ Lý Nghị một mạng, sủng ái đối với nàng có thể nhìn ra là biết. Chuyện này chúng quan viên đã toàn bộ biết được, bọn họ muốn toàn bộ diệt trừ đối đầu, tự nhiên sẽ không vì một Đức phi mất đi gia tộc thế lực, chọc hoàng thượng mất hứng. Bởi vậy Hứa Chí Dương vừa nói ra, đảng của Thái hậu, Lại bộ thượng thư Lưu Đào, lập tức xuất liệt phụ họa, làm cho trong triều còn thừa hai đảng quan viên, đều mở miệng phụ họa.

‘Mẹ kiếp, này hỗn đản còn thật sự là con mẹ nó hiểu được thế nào là nhân tình thế thái, bất quá nhân tình này lão tử thích, hắc hắc...’ Diệp Phong nhìn quần thần trong lòng cười thầm, chánh sắc nói: “Nếu chúng khanh đều cho rằng như vậy, thì cứ như vậy làm đi. Hình bộ thượng thư tham dự mưu phản, quan viên xuất hiện chỗ trống, Hứa tể tướng, Lưu Đào, đám nghịch thần này giao cho hai khanh toàn quyền phụ trách!”

“Vi thần lĩnh mệnh!” Hứa Sơn, Lưu Đào nghe vậy cùng kêu lên lĩnh mệnh, Diệp Phong dùng lại tiết mục cũ, đa đảng cùng thẩm tra, không thiên vị không giúp bên nào.

“Hoàng thượng, Lý Nghị cùng Binh, Hình hai bộ thượng thư mưu phản, không ít trọng chức xuất hiện chỗ trống, vi thần cho rằng, hẳn là phải nhanh tuyển ra quan viên thế chỗ, để tránh chậm trễ quốc sự!” Lưu Đào cung kính nói ra mục đich hiện có lớn nhất của hai đảng giờ phút này.

Lý Nghị nhất đảng tan biến, quan vị cùng quyền lợi, tự nhiên thành vật hai đảng còn lại tranh đoạt, chuyện này Diệp Phong còn chưa nghĩ ra, nghe Lưu Đào nói xong, lập tức lắc đầu nói: “Quan viên vị trí bị khuyết nhiều lắm, việc này không vội, đợi trẫm ngẫm lại mới định đoạt lại, chư vị ái khanh có người nào thích hợp, ngày khác không ngại đề cử nhiều hơn!”

Có những lời cuối cùng này của Hoàng thượng, chúng quan viên ở đây tất cả đều mừng rỡ, không có tiếp tục kiên trì việc này. Diệp Phong thấy tình huống này trong lòng buồn cười, đang muốn thầm mắng bọn họ vài câu. Tiểu Thuận Tử lại hoảng sợ bối rối từ ngoài đại sảnh chạy đến, tại bên tai hắn nhẹ giọng nói thầm vài câu.

“Cái gì?!” Diệp Phong ngồi trên ghế, nghe vậy giật mình đứng dậy, phất tay ý bảo quần thần tán đi, liền cùng Tieru Thuận Tử rời nghị sự đại sảnh, chạy tới hành cung phía sau.

“Hứa tể tướng, hoàng thượng vội vã chạy vào hậu cung, có hay không chuyện gì quan trọng?” Trên đường xuất cung, Công bộ thượng thư Vương Minh, tò mò hướng Hứa Sơn hỏi.

“Sẽ không đâu, trong thời gian này, có chuyện trọng yếu hoàng thượng nhất định sẽ nói, ta xem hơn phân nửa là vấn đề phi tần ở hậu cung. Không nói chuyện này, chúng ta mau trở về thương nghị tuyển ai đi cạnh tranh quan vị. Lần cạnh tranh này sẽ quan hệ đến địa vị ngày sau của chúng ta!” Tể tướng Hứa Sơn chắp tay mà đi, lắc đầu trả lời.

## 208. Chương 208 - Thâu Khuy Mỹ Diễm Thái Hậu Đích Lưu Manh

“Hoàng thượng, ngài đã trở về, mau đi xem một chút Đức phi đi. Nếu không phải cung nữ phát hiện kịp thời, nàng phòng chừng không cứu được nữa.” Trong lúc Diệp Phong vội vã chạy tới ngoài phòng Đức phi ở, Hoàng hậu Hứa Lâm cùng Hiền phi Liễu Nhược Yên, trước sau tiến lên quỳ xuống thi lễ, cung kính bẩm báo!

“Ân, các ngươi đều đứng lên đi!” Diệp Phong nhíu mày gật đầu, ý bảo nhị nữ đứng dậy, nhấc chân đi vào phòng ngủ. Trong mắt chỉ thấy Tô Vân ngọc dung tiều tụy, mặc áo ngủ màu hồng, đang nằm tại trên giường rơi lệ, trên cổ còn lưu lại vết bầm trong khi treo cổ sinh ra.

Tô Vân muốn chết không được, khóe mắt chứng kiến hoàng thượng đi tới, lập tức xấu hổ quay đầu nhắm mắt, đối với chuyện cữu cữu mưu phải vẫn đặt mãi trong lòng.

“Có trẫm ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì, các ngươi đều đi ra ngoài đi!” Diệp Phong thấy thái độ của Tô Vân, quay đầu phân phó Hứa Vân, Liễu Nhược Yên cùng với hai hàng cung nữ đang đứng toàn bộ đi ra ngoài, mỉm cười đi tới bên giường, nắm bàn tay trắng nõn mềm mại của Tô Vân, nhẹ giọng cười nói: “Như thế nào, thấy trẫm tới nhưng lại cố ý không nhìn trẫm, có đúng hay không muốn cho trẫm trị khanh tội bất kính a?”

“Hoàng thượng, thần thiếp không mặt mũi nào sống nữa, cầu ngài cho thần thiếp được chết đi!” Tô Vân nghe vậy quay đầu mở mắt, nhìn Diệp Phong xấu hổ nói, nước mắt trong suốt, từ trong hốc mắt từng giọt tích tích chảy xuống.

“Đây là nói cái gì, ái phi như vậy một cái đại mỹ nhân xinh đẹp, trẫm còn chưa kịp sủng hạnh, bồi đắp những việc trước kia cho khanh, như thế nào bỏ được cho ngươi chết đây. Chuyện mưu phản cùng khanh không quan hệ, trẫm không trách khanh. Việc này không bao lâu mọi người sẽ quên đi, khanh không nên suy nghĩ miên man nữa!” Diệp đại sắc lang mỉm cười lau nước mắt cho Tô Vân, chánh sắc khuyên bảo.

“ Hoàng thượng ngài đại lượng, không trách tội thần thiếp, nhưng thần thiếp không cách nào quên được chuyện ngày hôm qua. Ngài để cho thần thiếp lấy cái chết tạ ân thôi!” Tô Vân thấy hoàng thượng như thế coi trọng chính mình. Trong lòng cảm kích ngọt ngào, nhưng vẫn như trước không cách nào quên chuyện mưu phản.

“Hắc hắc, khanh không có biện pháp quên, vậy trẫm lại giúp khanh cũng tốt.” Diệp Phong nhìn mỹ nhân thương cảm nằm tại trên giường, lộ ra chiêu bài cười dâm của hắn. Bàn tay bắt đầu hoạt động, si mê trên ngọc đồn tròn trịa của Tô Vân vuốt ve.

“Hoàng thượng, ngài đừng như vậy, thần thiếp cùng nghịch thần quan hệ mật thiết, không xứng hầu hạ ngài, ngàn vạn lần không muốn đem đến cho ngài vận xui!” Nếu là trước kia, Tô Vân đối mặt hoàng thượng say mê khiêu khích nhất định sẽ nhiệt tình vũ mị tự chui vào lòng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc hôm nay nhưng lại trong lòng có bóng ma, đem chính mình tưởng tượng cực độ không chịu nổi. thậm chí không xứng được hưởng ân huệ của hoàng thượng.

“Như thế nào có thể sẽ có vận xui, không cho miên man suy nghĩ, ngươi chỉ biết làm trẫm khoái hoạt, tuyệt đối sẽ không có cái gì vận xui. Lại đây, để cho trẫm thay ái phi xinh đẹp thay quần áo... hắc hắc...” Diệp đại sắc lang hoàn toàn không để Tô Vân nũng nịu giãy dụa, đôi bàn tay chia làm hai đường. Chiếm cứ Tô Vân ngọc phong cao vút cùng với nhục đồn tròn trịa, cách áo ngủ màu hồng mỏng manh, tận tình hưởng thụ da thịt mềm mại, trong lòng thập phần thèm muốn. Nhìn hắn vẻ mặt dâm tiếu, tựa như mỹ nhân trước mắt đã bị hắn thượng mã thương tễ.

“Hoàng thượng, thần thiếp là nữ nhân mang đến bất hạnh, căn bản không đáng giá cùng ngài được như vậy. Ngài nhanh buông thần thiếp ra, cho thần thiếp đi theo Lý thị nhất tộc đi chết cùng. Miễn cho khiến ngài khó xử!” Tô Vân được nam nhân từng ngày đêm tưởng nhớ chòng ghẹo vuốt ve, thân thể khó tránh khỏi sẽ có phản ứng khoái cảm, mặt ngọc vốn tiều tụy, hiện ra rặng mây đỏ ngượng ngùng, thân thể mềm mại run rẩy nóng lên, cực lực muốn thoát ly ma trảo của Diệp Phong, trong miệng không ngừng cầu khẩn.

“Được rồi, trẫm không muốn nghe nói lại những lời như vậy. Trẫm không cho khanh chết, không cho phép khanh chết. Đại loạn vừa qua khỏi, tâm tình của trẫm vừa mới khôi phục, khanh không nên lại cấp trẫm thêm rối loạn!” Hai tay của Diệp Phong không tứ ngược vô kỵ hưởng thụ, hai mắt lại bất mãn nhìn Tô Vân, nhíu mày quát nhẹ, đáng tiếc vừa mới dứt lời, nhìn Tô Vân bộ dáng thương cảm vừa là xấu hổ vừa là cảm kích, liền không nhịn được xấu xa cười nói, “Bất quá ái phi nếu vẫn còn cảm giác bất an, vậy sau này mỗi đêm để cho trẫm đặt ở dưới thân trừng phạt đi!”

“Hoàng thượng...” Tô Vân nghe Diệp Phong quát nhẹ thêm cười xấu, cảm kích nhào vào trong lòng hắn, ô ô phóng thanh khóc rống, đối với hoàng thượng có thể như thế đối đãi nàng cảm giác vui mừng, không dám nói lại chuyện chết gây cho hoàng thượng mất hứng.

Nữ nhân đều thích được trượng phu âu yếm sủng ái. Tô Vân không chỉ có thích, hơn nữa khát vọng đã lâu. Từ khi bắt đầu vào hoàng cung, nàng vốn khát vọng ngày này đến. Bây giờ nàng thân chịu tội lại được tới hoàng thượng như thế quan tâm sủng ái, tự nhiên không cách nào không cảm kích vui mừng. Mặc dù không cách nào quên hết chuyện phản loạn, cảm giác rất mâu thuẫn, nhưng thấy hoàng thượng như vậy bảo hộ thương yêu nàng, ý muốn chết trong lòng nàng có thể nói thật lớn yếu bớt.

Lưu manh hoàng đế song chưởng mềm nhẹ ôm mỹ nhân trong lòng, hai tay không quy củ tại trên nhục đồn nàng vuốt ve xoa bóp, tâm tình cực tốt, đến khi tiếng khóc dần dần yếu bớt, mới mở miệng cười nói: “Khóc xong rồi cảm giác có hay không tốt hơn. Ngoan, không nên lại cầu chết, sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hầu hạ trẫm, coi như là khanh vì chính mình chuộc tội!”

Cười hắc hắc an ủi Tô vân một trận, sau xác định nàng không còn lòng muốn chết, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng cười dâm với Tô Vân, để nàng từ từ thiếp đi, sau đó liền ra khỏi phòng cho hoàng hậu cùng cung nữ đi vào cùng nàng.

“Hoàng thượng thật sự là bác ái a, đối với Đức phi là phi tử cùng nghịch thần quan hệ mật thiết này, đều tốt như thế!” Hoàng hậu cùng cung nữ tiến vào trong phòng, Hiền phi Liễu Nhược Yên được lưu lại bạ giá, nhìn Diệp Phong mỉm cười nói, trong lời nói có cổ ghen tuông chua chát.

“A a, Nhược Yên, lúc không có ai nàng không cần cẩn thận như vậy. Ttừ bác ái này, trẫm là không dám nhận. Trẫm triệt để vẫn là một tên háo sắc. Điều này trẫm cho tới bây giờ không phủ nhận, hưởng thụ mỹ nhân, là trẫm bình sinh niềm vui thú đệ nhất!” Diệp Phong cùng Liễu Nhược Yên sóng vai đi trong hành lang không người, cười a a thản nhiên nói.

“Hoàng thượng, ngài có lúc thật sự làm cho người ta rất khó đoán, thật không biết đế quốc có ngài vị thâu thiên hoán nhật, tràn ngập hoang đường thấn bí đế vương này, tới cùng là tốt hay xấu!” Liễu Nhược Yên tay trái nhẹ vuốt mái tóc, nhìn Diệp Phong lắc đầu cảm khái, suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, có thể hay không nói cho thiếp chuyện trước kia của ngài?”

“Hắc hắc, ái phi, nàng có biết hay không trẫm muốn làm nhất là cái gì hoàng đế không?” Diệp Phong cười xấu vươn cánh tay ôm vai Liễu Nhược Yên, không đáp hỏi lại.

Liễu Nhược Yên nhìn hắn bộ dạng xấu xa, cười dài hỏi: “Hoàng thượng có đúng muốn làm hôn quân nhất đây hay không?”

“Ha ha, không nghĩ tới ái phi với thời gian ở chung không dài, lại có thể hiểu rõ trẫm như thế. Tại trên đời này, ngoại trừ Lộ Lộ hẳn là nàng là người hiểu rõ trẫm nhất.” Diệp Phong cao hứng cười to, với thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể cảm giác được chung quanh có người hay không, bởi vậy hắn xác định không có người ngoài, cười rộ lên có chút tứ ngược vô kỵ.

Liễu Nhược Yên ngạc nhiên nói: “ Hoàng thượng, Lộ Lộ là ai? Quá khứ ngài là gì a?”

“Hắc hắc, tạm thời giữ bí mật, không lâu tương lai gần nàng liền sẽ biết thôi, đến lúc đó trẫm cho nàng một sự ngạc nhiên!” Diệp Phong hắc hắc cười nói, bàn tay tới bên hông Liễu Nhược Yên, thập phần hưởng thụ mềm nhẹ vuốt ve, “Được rồi, ái phi, bây giờ một đảng thế lực của Lý Nghị bị diệt trừ, kế tiếp trẫm chuẩn bị đối phó thái hậu xinh đẹp động lòng người của chúng ta, nàng nghĩ như thế nào?”

Liễu Nhược Yên vẫn đối với quá khứ của vị giả hoàng thượng thần bí này thập phần cảm thấy hứng thú, bất quá thấy hắn không chịu nói, chỉ phải thôi, nghe xong câu nói kế tiếp, cảm giác ra hắn đối với thái hậu xinh đẹp có chút ý niệm xấu xa trong đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn hắn, nói: “Thái hậu nhất đảng sớm muộn đều phải đối phó, bất quá bây giờ Lý Nghị nhất đảng vừa diệt, sợ rằng không phải thời cơ diệt trừ thái hậu nhất đảng!”

“Ân, nàng nói không sai, bất quá trẫm cũng không có tưởng tượng lập tức liên động tới thái hậu nhất đảng, có thể trước một chút điểm tới không, tỷ như nói trước từ binh quyền của nàng làm chút tay chân!” Diệp Phong gật đầu lên tiếng, nói đến mặt sau lộ ra một bộ tươi cười gian trá.

Liễu Nhược Yên thông tuệ nghe xong hắn nói, nhìn vẻ mặt của hắn, lập tức liền hiểu được ý tứ của hắn, nhịn không được cười khanh khách nói: “Hoàng thượng, ngài cười thật là gian trá, ngài sẽ không đi đến chỗ kia của thái hậu làm quân tử chứ?”

“Cáp, ái phi thật sự là tri âm của trẫm...” Diệp Phong nghe vậy cao hứng cười cấu, tại đôi môi đỏ mọng mê người của Liễu Nhược Yên hôn một cái, tỉ mỉ nói ra ý nghĩ trong lòng.

Đêm xuống, màn đêm phủ xuống đế đô tràn ngập bi thương hào khí, dân chúng nhận được hoàng thượng hạ lệnh thông tri miễn thuế ba năm, oán niệm cùng thống khổ trong lòng mặc dù giảm bớt rất nhiều, bất quá nhà cửa bị hủy, nhất thời trong một lúc bọn hộ vẫn còn không cách nào hoàn toàn từ trong bi thương thoát ly.

Phía sau hành cung, nóc phòng ngủ của thái hậu Lưu Khiết, một bóng đen vô thanh vô tức từ trên cao như điện xạ rơi xuống, hiện ra hình dáng một nam tử trang phục đen, từ trong ánh mắt hắn con ngươi loạn chuyển, tràn ngập ý xấu phân biệt, này không phải người khác, chính là xú lưu manh Diệp Phong.

‘Mẹ kiếp thật là không ít bố trí thủ hộ, cư nhiên có hơn ba mươi mỹ lệ cao thủ giả trang cung nữ, may mắn lão tử thực lực bạo tăng, nếu không còn thật mẹ nó bất hảo làm rồi!’

Tìm đúng trên đầu phòng ngủ Lưu Khiết, lưu manh hoàng đế trong đầu tính toán, lặng lẽ nằm sấp xuống, đưa tay bắt đầu nhẹ lấy viên ngói. Trong đoạn khoảng cách từ phòng ngủ của hắn đến phòng ngủ của Lưu Khiết, hắn thấy được không ít cung nữ cảnh giác mang công phu, từ trên tướng mạo khí chất quan sát, cung nữ này tuyệt đối không phải tiện tỳ hàng năm ở tại trong thâm cung, chắc là ngoại nhân giả trang.

‘Tốt, tốt, đúng lúc, đúng lúc a, lão tử đêm nay tới mẹ nó quá là đúng lúc...’ Mái ngói mở ra, Diệp Phong chứng kiến tình huống trong phòng ngủ, hai mắt lập tức mở lớn như đèn pha, tràn ngập ánh mắt say mê, bởi vì Lưu Khiết đang cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa, cái này có thể tiện nghi Diệp Phong tử sắc lang này rồi.

Lưu Khiết mái tóc dài màu đen phủ lên bộ ngực, căn bản không biết trên nóc có người rình coi, tư thái tùy ý mê người bỏ đi cung trang đoan trang màu trắng, chân ngọc nhấc cao bước vào trong thùng tắm đầy nước nóng cùng cánh hoa, thành thục mỹ phụ thần bí diệu dụng, vừa vặn bị sắc lang trên nóc nhà nhìn trực tiếp, tham lam nuốt nước miếng.

“Ai, không biết muội muội bên kia tình huống như thế nào...” Lưu Khiết ngồi ở trong thùng tắm, ngọc thủ trắng nõn mềm nhẹ vuốt ve đầu vai tròn trịa trong sáng, mắt phượng mê người mang theo một tia lo lắng, thì thào nói nhỏ, môi anh đào đỏ tươi có vẻ mềm mại ướt át, bộ ngực sữa lộ ra trên mặt nước hơn phân nửa, tròn trịa đầy đặn, hiện ra nhũ câu mê người, lại thêm chân ngọc thon dài mông lung mơ hồ dưới nước, xinh đẹp làm kẻ khác tưởng đang trong mộng.

‘Trời ạ, con mẹ này quá có vị nữ nhân, thật muốn nếm thử a... đang tiếc, chính là vẫn là làm chánh sự cho thỏa đáng trước đã!’

Lưu Khiết ngọc thể xinh đẹp thành thục, khiến Diệp Phong thấy dục hỏa dâng cao, dưới khố sinh ra phản ứng sinh lý mãnh liệt, hận không được lập tức nhảy xuống cưỡi lên đại mỹ nhân này, bất quá nghĩ lại mục đích đêm nay đến đây, việc này chỉ phải tạm thời nhẫn lại, phiêu nhiên từ nóc nhà phi xuống, chuẩn bị từ cửa sổ đi vào.

## 209. Chương 209 - Hoàng Kim Thủ Long Phù，lưu Manh Hí Thái Hậu

“Trời, cư nhiên tìm không được, ả nữ nhân này lại đem long phù giấu ở địa phương nào đây?”

Binh phù, lệnh tiễn điều binh khiển tướng của Thần Châu đế quốc, Hoàng Kim Thủ Long phù của cấm vệ quân ở đế quốc, là Lưu Khiết cùng thống lĩnh Lưu Đào mỗi người cầm một nửa. Mục đích lớn nhất của Diệp Phong lần này đến đây, chính là trộm lấy một nửa Hoàng Kim Thủ Long phù của Lưu Khiết, để ngày sau có lý do điều khiển cấm vệ quân. Đáng tiếc bây giờ lại không tìm được.

“Ân... ân”

Diệp Phong chính đang buồn rầu tìm tòi, Lưu Khiết trong thùng tắm sau bình phong bên kia phòng ngủ, đột nhiên truyền ra một trận tiếng rên rỉ khe khẽ. Loại rên rỉ này đối với Diệp Phong mà nói có thể nói vừa nghe đã hiểu. Tiếng rên rỉ dễ chịu của nữ nhân khát vọng, hắn chính là thường xuyên nghe.

‘Làm cái quỷ gì? Vô duyên vô cớ tự mình tại trong thùng tắm rên rỉ? Phỏng chừng mụ này đang ‘tự xử’ chứ... hắc hắc, này có chút ý tứ...’ Diệp Phong kinh ngạc tò mò, trong tai nghe Lưu Khiết rên rỉ ngọt ngào mê người, trong đầu say mê nghĩ, cũng không cố tìm binh phù, vô thanh vô tức lướt tới bên bình phong, vươn đầu rình coi.

Giống như sắc lang suy nghĩ, Lưu Khiết trong thùng tắm, tay trái chính đang vuốt nhẹ hồng anh đào mê người trước ngực, tay phải đưa xuống dưới khố vuốt ve cấm địa, quả thật là đang dùng hai tay tự mình an ủi.

‘Hắc hắc, không nghĩ vậy bà này không chỉ có dã tâm lớn, hơn nữa còn đối với dục vọng cũng rất bất mãn, có ý tứ, rất có ý tứ, sau này lão tử không lo không hài lòng!’

Lưu manh hoàng đế nghe được thanh âm của thái hậu xinh đẹp, nhìn nàng mắt phượng mê ly, không ngừng tự an ủi cử động, trong đầu xấu xa nói thầm, suy nghĩ một chút chánh sự lần này đến đây, nhanh chóng từ trong Như ý kiền khôn đại lấy ra một thanh chủy thủ cùng một cái khăn đen.

“Ai, lúc nào ta mới có thể thoát ly loại thống khổ này đây...” Lưu Khiết đang rên rỉ tự an ủi, khép mắt phượng, vẻ mặt say mê thì thào tự nói.

“Dùng sự quyến rũ và quyền thế của thái hậu, hoàn toàn có thể tìm vài nam nhân hàng đêm giúp ngươi giải quyết dục hỏa, cần gì tự mình len lén trộm sờ sờ làm loại chuyện này đây!” Diệp Phong nghe xong Lưu Khiết tự nói, lấy khăn đen che mặt, đi tới sau thùng tắm, chủy thủ đặt trên cần cổ trắng noãn của Lưu Khiết, cố ý dùng quái thanh quái khí khẩu âm trêu chọc, để miễn cho bị Lưu Khiết nhận ra tiếng, hắn chỉ có thể thay đổi một chút khẩu âm của mình.

“A... ngươi, ngươi là ai, xông vào phòng ai gia rình coi có mục đích gì, chẳng lẽ không biết đây chính là tội lớn diệt tộc!” Lưu Khiết đột nhiên bị người bịt mặt dọa hoảng sợ, giật mình muốn đứng dậy gọi về hộ vệ thủ ở ngoài, bất quá lập tức nghĩ đến nàng đang toàn thân xích lõa, bị hộ vệ chứng kiến tình cảnh này lại mất hết mặt mũi, chỉ còn cách che lại bộ ngực đầy đặn nhìn người bịt mặt chất vấn.

‘Dừng, hoàng đế nếu bị phán diệt tộc, ngươi ả lẳng lơ giống nhau cùng đi chết theo...’ Diệp Phong nhìn Lưu Khiết khẩn trương trong lòng ngầm sảng khoái. Tay trái cầm chủy thủy không có thuận tiện, tay phải không nhàn rỗi cũng không quy củ từ mặt sau sờ đến phía trước nắm lấy kiên đĩnh trắng noãn, không cách nào một lần nắm hết bộ ngực sữa đầy đặn, si mê xấu xa cười nói: “Mục đích sao, là nhất định có rồi, bất quá ta lại không nghĩ rằng lại nhìn thấy thái hậu lén tự an ủi. Loại chuyện này dựa vào chính mình lấy tay là không cách nào giải quyết hết. Nếu thái hậu muốn, tại hạ không ngại cho ngươi nếm thử tư vị nam nhân!”

“Vô lại, cư nhiên dám nói chuyện với ai gia như vậy, ngươi, ngươi vô sỉ cực kỳ!” Mạng của mình trong tay đối phương, Lưu Khiết đối với bàn tay Diệp Phong tại trước ngực nàng xoa bóp không dám phản kháng. Nhưng nghe Diệp Phong xấu xa cười, nhịn không được mở miệng giận dữ mắng.

“Hừ, mỹ nhân của ta, nhỏ tiếng. Bên ngoài khắp nơi đều là hộ vệ của ngươi. Nếu ngươi lớn tiếng kêu lên, bị bọn họ nghe được, ta chỉ có thể cho ngươi hương tiêu ngọc tổn, xích lõa gặp người, tiếng xấu ngàn năm!” Diệp Phong đắc ý cười xấu, tay phải say mê tại bộ ngực sữa cực có thủ cảm, thuận thế hướng lên, nhẹ nhàng vỗ về má phải của Lưu Khiết.

“... ngươi rốt cuộc muốn thế nào!?” Lưu Khiết vừa phẫn nộ lại bất đắc dĩ trừng mắt người bịt mặt chất vấn. Nếu là người trần truồng bị bên ngoài hộ vệ nhìn thấy, hơn nữa nơi này còn có một nam nhân, chuyện truyền ra nàng căn bản không còn mặt mũi gặp người khác.

“Hắc hắc, rất đơn giản, lão tử muốn Cấm vệ quân Hoàng Kim Thủ Long phù của ngươi, chỉ cần ngươi giao ra đây, ta lập tức đi ngay, tuyệt không thương tổn ngươi.” Diệp Phong si mê cười xấu xa. “Nhưng nếu ngươi muốn, ta cũng vui vẻ lưu lại một hồi cho ngươi nếm thử tư vị nam nhân. Nếu ngươi dám giở trò, ta có bản lãnh tiến đến, liền dám chắc có bản lãnh đi ra ngoài. Chỉ tiếc đến lúc đó ngươi đại mỹ nhân xinh đẹp này nhất định phải xích lõa hương tiêu ngọc tổn!”

“Ngươi vô sỉ, hèn hạ! Là ai phái ngươi tới?”

“Cáp, ngươi đoán nếu hộ vệ bên ngoài tiến đến, thấy ta cưỡi trên ngươi để cưỡng gian, bọn họ sẽ có phản ứng gì?”

“Lưu manh, không biết xấu hổ, ngươi hèn hạ!”

“Hắc hắc, lão tử chính là lưu manh! Không muốn làm trò cười cho đế quốc, lập tức giao ra Hoàng Kim Thủ Long phù, nếu không đừng trách lão tử nhịn không được dục hỏa, bây giờ lập tức tiến hành với ngươi!”

“vô sỉ...”

Lưu Khiết giận dữ khẽ quát. Diệp Phong dâm đãng cười xấu. Như thế không quá bao lâu, Lưu Khiết liền cắn răng nhận thua, chỉ chỉ trên đầu giường, ôm hận nói: “Hoàng Kim Thủ Long phù ngay dưới đầu giường của ta, ngươi tự mình đi lấy đi!”

Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bây giờ không phải Lưu Khiết một người chết là có thể xong hết mọi chuyện. Nếu là nàng thật sự xích lõa bị nam nhân này cưỡng gian, để cho hộ vệ chứng kiến, không chỉ có nàng không có mặt mũi làm người, Lưu thị nhất tộc của nàng cũng sẽ bị vĩnh viễn sỉ nhục, không cách nào đặt chân tại đế quốc!

“Đại mỹ nhân ngươi quả nhiên thức thời, khó trách có thể ngồi trên vị trí thái hậu. Lại đây, khiến cho đại gia cuối cùng thưởng thức thưởng ngươi tuyệt vời!” Diệp Phong thấy Lưu Khiết cắn răng nhận thua, lập tức đắc ý cười khẽ, tay phải đè vai trắng noãn bóng loáng của nàng, dùng sức một cái, liền đem nàng thân thể mềm mại tính cảm xích lõa mê người, từ trong thùng tắm ra, ôm cả người.

“Vô lại, ta đã nói ra chỗ Thủ Long phù, ngươi còn muốn làm cái gì?” Lưu Khiết xích lõa lõa bị sắc lang trước mặt ôm, trong lòng khẩn trương cực điểm, sợ đối phương có thật làm ra chuyện xâm phạm kia hay không.

“Hắc hắc, đại mỹ nhân, ngươi muốn vì dục vọng mà khó chịu, chẳng lẽ không muốn ta làm ngươi dễ chịu sao?” Tay trái Diệp Phong vuốt ve kiều đồn căng tròn trắng nõn của Lưu Khiết, còn tay phải xoa nắn hung bộ phong mãn đầy đặn của nàng, miệng xấu xa cười, mắt thấy nàng lộ ra thần sắc hoảng sợ, mới bổ sung nói: “Yên tâm, lão tử nếu muốn làm ngươi, lần sau sẽ chuẩn bị đầy đủ, thống khoái chơi đùa vui vẻ ... hắc hắc...”

Sắc lang vô sỉ vừa nói xong, liền lập tức nhịn không được nhẹ giọng cười dâm, ôm thân thể mềm mại xinh đẹp của Lưu Khiết đi tới bên giường, từ dưới đầu giường lấy ra Hoàng Kim Thủ Long phù bỏ vào trong ngực. Lưu Khiết trong lòng quả thực hận thấu dâm tặc vô sỉ này, nhưng ngại vì tình thế cũng chỉ có thể mặc hắn ôm, ngoan ngoãn nhìn hắn lấy đi Hoàng Kim Thủ Long phù của mình. Đồng thời cũng có chút may mắn dâm tặc này không có ý niệm động nàng trong đầu.

“Đại mỹ nhân thật sự là ngoan a, hôn ngươi một cái, coi như là thưởng!” Nhiệm vụ hoàn thành, lưu manh hoàng đế nhìn thành thục mỹ nhân trong lòng ngực một tia ảm đạm, si mê cười dâm một tiếng, không đợi Lưu Khiết hoảng sợ tránh né, miệng liền che lại đôi môi đỏ mọng mê người của Lưu Khiết, kịch liệt cuồng hôn, thừa dịp Lưu Khiết thở dốc mở ra hàm răng tuyết trắng, đem cái lưỡi mềm mại thơm tho nhiều năm chưa có vị người thường, hút vào trong miệng tham lam mút lấy. Đồng thời đôi bàn tay si mê, cũng không buông tha kiều đồn căng tròn trắng nõn của Lưu Khiết.

“Ngô ngô... ngô...” Tử sắc lang hôn quá mức kịch liệt, khiến Lưu Khiết hô hấp khó khăn, nhịn không được liều mạng giãy dụa. Đáng tiếc lại căn bản vô dụng, phản ứng làm nàng bị xâm phạm khoái cảm càng tăng mãnh liệt.

“Hắc hắc, đại mỹ nhân, không nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi không chỉ có nhìn mê người, nếm thử tư vị lại càng tuyệt diệu. Lần sau lão tử nhất định hảo hảo nhấm nháp!” Diệp Phong cuồng hôn một cái thoải mái, buông ra Lưu Khiết bị khiêu khích đến thân thể mềm mại vô lực, tại kiều đồn đầy nhục cảm của nàng vỗ một cái, trong nháy mắt từ cửa sổ bay ra ngoài, đồng thời cũng lưu lại câu nói khiến cho Lưu Khiết cực độ phẫn nộ: “Đại mỹ nhân, nữ nhân lão tử nhìn trúng, không có ai có thể chạy thoát, mau mau buông tha quyền thế đối với ngươi vô dụng này đi. Ngươi đời này nhất định là nữ nhân của lão tử!”

“Dâm tặc, ta Lưu Khiết đời này kiếp này đều sẽ không buông tha ngươi” Lưu Khiết nhìn bóng lưng dâm tặc biến mất trước mắt mình, trong đầu nghĩ câu nói hắn lưu lại, phẫn nộ cắn răng thầm hận, không dám gọi về hộ vệ lộ ra việc này. Bởi vì Hoàng Kim Thủ Long phù quá mức trọng yếu, nếu là bị hoàng thượng cùng tể tướng biết, dám chắc sẽ không bỏ qua thời cơ cực tốt đả kích nàng.

Hiện tại trong phòng ngủ của Đức phi Tô Vân, hoàng hậu Hứa Lâm cùng Hiền phi Liễu Nhược Yên, cho lui tất cả cũng nữ cung nữ và thái giám, đang mới cùng Tô Vân hòa thuận ở chung nói chuyện phiếm. Sau khi Diệp Phong theo kế hoạch thay quần áo xong tới, Hứa Lâm đã từ trong miệng Liễu Nhược Yên biết được tình huống, lập tức ân cần tiến lên hỏi: “Hoàng thượng, ngài đã trở về, có bị thương hay không? Chuyện thành công rồi chứ?”

“Trẫm tự thân xuất mã đi làm, làm sao có chuyện không thành công, hoàng hậu không cần lo lắng. Trẫm một điểm cũng không có chuyện gì, đêm nay với ba người các nàng đại chiến một đêm cũng không có vấn đề gì, hắc hắc...” Diệp Phong tại Lưu Khiết bên kia cố nén xuống dục hỏa, đưa hoàng hậu ôn nhu của hắn ôm vào trong lòng, say mê cười xấu xa.

“Hoàng thượng, ngài thật không đứng đắn!” Hứa Lâm mặc cung trang lụa mỏng màu vàng nhạt, ngượng ngùng mừng rỡ trong lòng hoàng thượng làm nũng. Tô Vân thấy hâm mộ không thôi, nghĩ đến hoàng thượng ban ngày cùng nàng nói, cũng thẹn thùng theo. Liễu Nhược Yên nhìn nhị nữ, cười khanh khách nói: “Ta xem hoàng hậu tỷ tỷ, chính là đi tìm hoàng thượng làm nũng, nếu không nhìn hoàng thượng vẻ mặt xuân phong đầy mặt là biết hắn thành công rồi, cần gì mở miệng đi hỏi đây!”

“Được a, Nhược Yên muội muội, ngươi dám giễu cợt tỷ tỷ, xem ta làm thế nào sửa trị ngươi!” Hứa Lâm đã cùng Hiền phi cảm tình tốt rồi, nghe vậy xấu hổ kiều mị kêu lên, thoát khỏi ngực Diệp Phong, nhào tới Liễu Nhược Yên bên giường, cười dài bắt lấy nàng để chọc lét, nhất thời nhị nữ vui vẻ làm nhộn cả phòng.

“Hắc hắc, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đêm nay có ba mỹ nhân các nàng làm bạn, trẫm nhất định phải hảo hảo chơi đùa cho thống khoái!” Diệp Phong nhìn ba vị tuyệt sắc giai nhân trên giường, dục hỏa thoáng chốc bộc phát tới cực điểm, dâm đãng xấu xa cười vài tiếng, nhanh chóng thoát quang quần áo nhảy tới.

Hứa Lâm, Liễu Nhược Yên đều đã là người từng trải, mắt thấy hoàng thượng đánh tới, cố ý tránh né khiêu khích, không cho hắn dễ dàng bắt được mình. Chỉ có Tô Vân mặc bạch trang chờ mong vạn phần, kích động ngồi ở trên giường không động, bị hoàng thượng nhảy tới, đặt ở dưới thân.

Đối mặt Lưu Khiết, Diệp Phong có chút cố kỵ, không thể lập tức hành động, đối mặt chuẩn hoàng phi của chính mình, này có thể một chút đều không khách khí, ép mỹ nhân xuống, miệng rộng lập tức không kiêng kỵ hôn, đôi tay lại cùng công tới, bộ ngực, cặp đùi đồng thời bị xâm phạm, trêu chọc Tô Vân kích động vạn phần, thân thể mềm mại nóng lên, thở gấp liên tục.

“Ái phi, nàng lập tức sẽ hoàn toàn trở thành nữ nhân của trẫm, cao hứng không?”

“Ân...”

Diệp Phong thô bạo xé rách quần áo Tô Vân, khiến cho nàng nằm trên giường, tách ra chân ngọc thon dài trắng noãn, quỳ gối trên đế khố, mỉm cười hỏi, nhìn vẻ mặt mỹ nhân chờ mong vạn phần, đắc ý nhìn tới hoàng hậu cùng Hiền phi hầu hạ hai bên trái phải, đối nhị nữ lộ ra nụ cười xấu xa, hai tay cầm chân ngọc lả lướt của Tô Vân, trên thân ép xuống, tiểu hòa thượng tà ác thoáng chốc lại khai khẩn một mảnh ruộng tốt, lấy đi trinh tiết của một tuyệt sắc mỹ nhân.

## 210. Chương 210 - Phong Diệp Hào Để Đạt，lạp Tháp Lão Đầu

“Thấy rồi, nhìn thấy rồi, Đông phương Thần Châu đại lục, chúng ta rốt cuộc tới rồi. Lộ Lộ, chúng ta rốt cuộc chay tới Thần Châu đại lục trong truyền ngôn rồi...”

Thần Châu đại lục phương tây hải vực gợn sóng rực rỡ, 'Phong Diệp Hào' phún ra nồng đậm khói đen từ xa xôi tây hải tới rồi, hết tốc độ di chuyển ngoài khơi. Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, và Ái Lệ Ti trước sau cùng nhau bước tới, đồng thời đứng ở trên mũi tàu nhìn phương đông Thần Châu đại lục dần dần hiện ra trong mắt, nhịn không được phát ra tiếng hoan hô hưng phấn.

“Tìm được Thần Châu đại lục, thì có thể mỗi ngày nhìn thấy thiếu gia. Lộ Lộ tỷ sau này cũng không cần lén rơi nước mắt nữa!” U Nguyệt Nhi đầu buộc mã vĩ (tóc đuôi ngựa), thân mặc y phục xanh biếc, ngọc thủ đặt tại trên hộ lan trước mũi tàu, nhìn Lộ Lộ phía bên phải mỉm cười trêu chọc.

“Đúng vậy, còn muội cũng không cần thường xuyên năm mơ cầu thiếu gia về nhà, khiến cho chúng ta luôn bị muội nói mơ đánh thức, hì hì...” Lộ Lộ tay trái giữ lại mái tóc bị gió thổi loạn, kéo quần dài màu trắng bị gió muốn thổi bay, trong lòng nghĩ tới thiếu gia của nàng, trong miệng mỉm cười lên tiếng.

“Cái gì nha? Ta làm gì có nói mơ a, ta như thế nào không biết?” U Nguyệt Nhi bĩu môi phản bác lại Lộ Lộ. Lộ Lộ a a cười nói: “Bình thường người nói mơ, bị người vạch trần ban đầu cũng không chịu thừa nhận!”

U Nguyệt Nhi nghe vậy lè cái lưỡi thơm tho, làm mặt quỷ, quay đâu nhìn Ái Lệ Ti bên trái, nói sang chuyện khác: “Ti Ti, theo như lời thiếu gia, trung bộ Thần Châu đại lục, trên bờ hẳn là phía Tây Thần Châu đế quốc biên giới tiểu quốc Tây Sa. Thiếu gia nói đó cơ hồ đều là sa mạc, chắc chắn khó đi, chúng ta có hay không nên thay đổi chỗ lên bờ?”

“Tây Sa còn hơn Thần Châu, mặc dù là một tiểu quốc, nhưng bây giờ nếu bỏ qua nó tìm nơi khác lên bờ, khẳng định phải phí nhiều thời gian. Lôi Ân bên kia cần chúng ta hiệp trợ, phải nhanh lên chạy tới Thần Châu đế quốc. Đi Tây Sa đế quốc thôi, dù sao Đại địa kỵ sĩ đoàn của Thụy Ân đối với sa mạc hết sức rõ. Cẩn thận một chút hẳn là không có vấn đề!” Ái Lệ Ti trầm tư trả lời.

“Cũng đúng, xem ra đi Tây Sa đế quốc là đường tắt tốt nhất!” U Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút gật đầu lên tiếng. Lộ Lộ quay đầu nói: “Được rồi, chúng ta đi trước đem tin tốt nói cho Tĩnh Hương các nàng đi. Khiến cho các nàng cao hứng một chút!”

“Hảo a!” U Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu. Lộ Lộ nhìn Ái Lệ Ti thần sắc có chút mất mác, ôn nhu khuyên nhủ: “Ti Ti, ngươi không nên làm khó quá, chờ chúng ta nhìn thấy thiếu gia, chàng nhất định sẽ công khai danh phận của muội, sẽ không để cho muội ẩn núp Tĩnh Hương các nàng!”

“Ân, các tỷ nhanh trở về đi, ta không có việc gì!” Ái Lệ Ti mỉm cười nói. Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi liếc mắt cho nhau một cái, bất đắc dĩ cười, sóng vai tiến vào khoang tàu để Truyện Tống trận, lưu lại Ái Lệ Ti một mình trên mũi tàu, nhìn Thần Châu Đại Lục phía trước.

Thần Châu đế đô phát sinh phản loạn binh biến lớn nhất từ trước tới nay, hơn nữa lọt vào trời phạt tập kích, đại sự bậc này tự nhiên khó có thể giấu diếm. Trải qua truyền bá, việc này hôm nay đã truyền khắp cả Thần Châu đại lục.

Đế quốc hoàng đế Chu Ngọc Long ngu ngốc vô năng, đột nhiên như kỳ tích có siêu tuyệt võ công, cũng làm ra một chút minh quân, cái việc lạ này, thành chủ đề nói chuyện của dân chúng trong thành, thủ lãnh các nước có ý đồ xâm lược Thần Châu quốc thổ, đối với vấn đề Chu Ngọc Long thập phần mê võng.

Dưới sự khốc liệt của tể tướng và thái hậu hai đảng, Lý thị nhất tộc cùng với quan viên tham dự phản loạn, sau khi bị toàn bộ dân chúng đế đô trên đường thóa mạ, tất cả bị chém đầu. Về phần quan vị của bọn họ để lại, đa số bị tể tướng, thái hậu hai đảng tranh nhau, chỉ còn nguyên soái cũng binh bộ thượng thư vẫn khuyết. Nguyên nhân rất đơn giản, hai đảng trong lúc đó tranh đấu quá hung, trên thực quyền còn là hoàng đế gian trá, chuẩn bị để cho bọn họ tận tình tranh đấu, đem mâu thuẫn nhiệt náo càng lớn càng tốt.

Tin tức Lưu Khiết bị đánh cắp một nửa Hoàng Kim Thủ Long phù, làm Thái hậu nhất đảng quan viên có chút lo lắng, bí mật phái ra một lượng lớn nhân thủ, chung quanh tìm kiếm Thủ Long phù hạ lạc. Đáng tiếc, đến nay không hề có tin tức.

Thần Châu đế quốc tinh duệ bộ đội Hoàng Vê Quân ngăn cản nam phương biên cảnh, cùng Trấn Nam vương bộ đội lo lắng vạn phần hội quân. Nam Man đế quốc vốn tụ tập được mười lăm vạn đại quân, sau khi nghe tin Lý Nghị phản loạn thất bại, đột nhiên phân tán binh lực đóng ở biên cảnh, làm chúng tướng quan Cấm Vệ quân cùng Trấn Nam vương Trầm Dịch Thần, cảm thấy ngoài ý muốn khó hiểu, không thể làm gì khác hơn là án binh bất động, giám thị địch tình, trên báo triều đinh, xin hoàng thượng định đoạt.

“Hoàng... thiếu gia, ngài thật sự muốn ra khỏi đế đô sao? Nếu lại khiến cho đại thần trong triều biết, sợ rằng lại xảy ra loạn a!” Đang buổi trưa tại đế đô trên đường ở cửa đông thành, thái giám Tiểu Thuận Tử dịch dung giả trang, tất cung tất kính đi theo phía sau chủ tử lo lắng hỏi.

“Từ khi lão tử đi tới đế đô này, liền mẹ nó vẫn không có đi ra ngoài. Hôm nay nói cái gì cũng phải đi ra ngoài chuyển chuyển, luôn ở một chỗ mang theo quá nhàm chán rồi. Ngươi không cần sợ hãi, có Hiền phi ở trong cung giả trang trẫm, tuyệt đối không có vấn đề!”

Đồng dạng dịch dung cải trang lưu manh hoàng đế, trong miệng ngậm cây Phiêu phiêu dục tiên, đi ở trên đường, thả ra khói thuốc tiêu sái lên tiếng, phối hợp với bộ trang phục màu xanh quần dài hấp dẫn. Toàn bộ đều là một phần của một quý tộc bại gia tử.

Tiểu Thuận Tử thấy hoàng thượng nói như vậy, biết không cách nào thay đổi ý nghĩ của hắn, không thể làm gì khác hơn là cung kính đi theo phía sau, không dám nói nhảm thêm nữa.

Hai người thuận đường mà đi, liền mua hai con ngựa chiến, từ đông nhai đi ra khỏi cửa thành. Diệp Phong giục ngựa đứng ở ngoài đế đô, nhìn quan đạo rông rãi bình thản phía đông, nhạc du du quay đầu hỏi: “Tiểu Thuận Tử, đế đô phía đông có chỗ nào chơi không?”

“Này...” Tiểu Thuận Tử suy nghĩ một chút nói: “Thiếu gia, theo người bình thường mà nói, phía đông chỗ chơi tốt nhất hẳn là Trường Nhạc thành, nơi đó là nơi giang hồ nhân sĩ tụ tập. Trong thành nhiều nhất chính là nơi tầm hoan tác nhạc, nhất là đổ phường được hoan nghênh nhất. Bất quá ngài giàu nhất thiên hạ, đổ phường loại địa phương này, tự nhiên không có hứng thú!”

“Giang hồ nhân sĩ tụ tập? Đổ phường? Ai, xem ra bằng sự phát triển của thế giới này, chỉ có địa phương này có thể chơi.” Diệp Phong nghe vậy thoáng cảm khái lắc đầu, thản nhiên nói: “Đi thôi, vậy đi Trường Nhạc thành chơi đùa, lão tử cũng thử cùng dân vui vẻ, ha ha ha...”

Đại lưu manh cười xấu một trận, giục ngựa giơ roi bôn ba đi, tiểu thái giám vội vàng giục ngựa như điên đi theo, trong lòng lại cảm khái chủ tử làm người thật sự cùng người khác bất đồng, không ở trong cung hưởng thụ mỹ nhân làm bạn, hết lần này tới lần khác muốn đi ra gây chuyện!

Đối với người sinh hoạt tại thời đại này mà nói, khoảng cách cưỡi ngựa từ đế đô tới Trường Nhạc thành chỉ có nửa ngày lộ trình, căn bản không thể tính là xa. Bất quá đối với Diệp Phong mà nói, nửa ngày mới đến một cái thành thật sự khiến cho hắn có chút buồn bực trong đầu không ngừng đối với Thánh Ma oán trách nếu chúng nó tại đây thì tốt rồi.

“Thiếu gia, này Trường Nhạc thành ngài vừa lòng không? Phía trước có cái Tứ Hải tửu lâu, trước kia nô tài cùng Chu thái giám đã tới, nghe nói là số một số hai trong thành. Chạy nửa ngày ngài có muốn hay không đi vào ăn một chút gì?” Tiến vào Trường Nhạc thành, thái giám Tiểu Thuận Tử nắm hai con ngựa chiến, đi theo phía sau Diệp Phong, chỉ vào một tửu lâu phía trước, cung kính nhắc nhở.

“Ân, đi trước ăn một chút gì cũng tốt!” Diệp Phong hai mắt đánh giá người đi đường trong Trường Nhạc thành, phát hiện đa số là giang hồ nhân sĩ lưng đeo đao kiếm, cùng tình cảnh đế đô không giống nhau, cảm giác có chút thú vị, nghe xong Tiểu Thuận Tử nhắc nhở, lúc này gật đầu đồng ý.

Hai người tiến vào Tứ Hải tửu lâu, bên trong đa ngồi không ít giang hồ nhân sĩ, đang hăng hái vung quyền uống rượu cao hứng, Diệp Phong lại lên lầu, tìm nơi kín đáo tại lầu một, vừa ngồi xuống ăn vài miếng thịt, một người đầu đầy tóc bạc rối bời, mặc bộ quần áo rách rưới màu xanh lục, là một lão nhân tay cầm hồ lô rượu, bước đi loạng choạng vì say rượu, nhìn một chút tình huống, thẳng hướng Diệp Phong bên này mà đến.

“Uy, lão đầu, lão đầu, đi đi đi, đây không phải chỗ ngươi tới, cầm cái này đi nhanh lên thôi!” Tửu lâu tiểu nhị, cầm chút thức ăn thừa, nhồi vào trong lòng lão đầu, liền đuổi lão đi ra ngoài.

Một lão đầu dơ dáy bẩn thỉu, tự nhiên không ai sẽ chú ý nhiều lắm. Nhưng Diệp Phong lại phát hiện cặp mắt mập mờ của lão đầu này, một mực nhìn chằm chằm hắn, cảm giác có chút cổ quái, vốn định mở miệng gọi lão lưu lại, đáng tiếng chờ hắn muốn nói thì lão đầu đã bị tiểu nhị đuổi ra ngoài rồi.

“Thiếu gia, ngài đối với lão đầu kia có hứng thú? Có muốn hay không nô tài đem lão trở về?” Tiểu Thuận Tử phát hiện ánh mắt chủ tử đối với lão đầu có chú ý, cung kính hỏi hắn.

“Không cần, một cái lão đầu mà thôi, không cần để ý!” Diệp Phong tùy ý khoát khoát tay. Sau khi thức ăn đưa lên, chủ tớ hai người cùng nhau ăn no bụng. Một lúc sau trả tiền đi ra tửu lâu, đi trên đường, nhắm thẳng đổ phường đi tới.

Trường Nhạc đổ phường, nới đánh bạc lớn nhất trong Trường Nhạc thành, từng làm vô số đổ quỷ tang gia bại sản, cũng khiến cho không ít người may mắn trong một đếm trở nên giàu có.

Diệp Phong quần áo hấp dẫn, đích thực là một thiếu gia bại gia, thêm có người hầu Tiểu Thuận Tử. Hán tử ở cửa đổ phường, vừa thấy người như thế tới, lập tức lộ ra cung kính tươi cười, khách khách khí khí đưa hai người đi vào, trong lòng lại cười trộm lại tới thêm một tên đầu to.

“Cũng không biết là trùng hợp a, hay là có âm mưu. Diệp Phong cùng Tiểu Thuận Tử tiến vào đổ phường người đén người đi, nhìn một chút mấy bàn đánh bạc, lại phát hiện lão đầu vừa gặp ở tửu lâu, đang đổ xí ngầu. Mà cặp mắt hỗn trọc của lão đầu, từ khi Diệp Phong tiến đến, liền rời bản đổ, tập trung vào Diệp Phong.

‘Hắc, xem ra lão nhân này có chút vấn đề...’ Diệp Phong nhìn lão đầu, rất có hứng thú ôm ngực đứng ở tại chỗ không có đi tiếp.

“Thiếu gia, lão nhân này có điểm cổ quái, sợ rằng sẽ có chuyện.” Tiểu Thuận Tử đứng ở bên phải Diệp Phong, nhỏ giọng nói thầm.

“Không cần lo!” Diệp Phong khẽ cười một tiếng, dẫn Tiểu Thuận Tử đi tới lão đầu, phía bên phải bàn đổ xí ngầu, ý bảo Tiểu Thuận Tử tùy tiện chơi, chính mình rất có hứng thú nhìn, đồng thời âm thầm quan sát lão đầu. Đánh bạc thắng thua đối với Diệp Phong mà nói, căn bản không có lực chú ý, nặng yếu nhất chính là tiêu khiển.

So sánh với lưu manh hoàng đế, thái giám xấu xa Tiểu Thuận Tử, đối với đánh bạc có thể nói là thập phần cảm thấy hứng thú, thấy chủ tử cho tự mình tùy tiện chơi, lập tức hưng phấn nhập cuộc.

Bên kia, lão đầu ngoại trừ đổ ra đại lẫn tiểu, chính là dùng đôi mắt nhỏ quan sát Diệp Phong, một bộ vẻ mặt tươi cười. Lấy bộ dáng này với bộ dáng lượm thượm, thật là tức cười.

## 211. Chương 211 - Chu Thị Trường Minh Đế, Nhất Cá Lão Thần Tiên

Tục ngữ nói mười lần đổ thì chin lần lừa gạt, Diệp Phong ngồi ở trên ghế bàng quan nhìn Tiểu Thuận Tử đặt tiền đánh bạc, liền phát hiện ra cách thức. Nhà cái kia tướng mạo bình thường, hai mắt tinh ranh. Từ lúc Tiểu Thuận Tử đặt bạc, đã cố ý để cho gả thắng vài ván, lúc đó mới xuất ra ngàn cách lừa gạt, khiến gã thua thì nhiều mà thắng thì ít, đến mức đó lập tức buông tha, hoàn toàn sa vào cái bẫy.

Loại đỗ phường này ai mà tin bọn chúng không giở trò lùa gạt, người đó chính là siêu cấp ngu ngốc. Diệp Phong đến nơi này chính là vì muốn nhìn cái mới mẻ, đánh bạc với món tiền nhỏ này hắn bây giờ một chút cũng không hứng thú, cho nên khi trông thấy đối phương giở trò dối trá, hắn cũng thôi không muốn vạch trần.

“Uy lão đầu , ngươi đã thua hết rồi, nhanh mau tránh ra, nhường chúng ra chỗ chơi!”

Diệp Phong đang ngậm cây Phiêu Phiêu dục tiên, chuẩn bị đi đến bàn khác, nhìn bên trong phương pháp đổ bạc khác, mấy tay cờ bạc ở phía sau lão già nhếch nhác, mắt thấy lão già thua sạch như không đi khỏi, cản trở bọn họ đặt bạc, nhịn không được quát tháo khó chịu, động thủ lôi lão già từ trên ghế xuống.

“Ai, thanh niên bây giờ, thật sự không biết phải tôn kính người già.” Lão già nhếch nhác dốc bình rượu vào mồm, lắc lư cái đầu cảm khái nói, vừa muốn cất bước rời đi, thì một tráng hán thô kệch, cao lớn, mập mạp mặc trường sam màu tím bằng tơ lụa, mang theo hai hán tử khuôn mặt hung ác, tức giận vội vàng đi tới, một tay nắm chặt cổ áo của lão già, nổi giận quát: “Tử lão đầu, ngươi lại có thể cả gan cầm hòn đá nói láo lão tử là hoàng kim muốn đổi lấy thẻ đánh bạc, ta gặp ngươi là không nhịn được nữa!”

“Cái gì? Ta cầm rõ ràng là hoàng kim, ngươi lúc ấy thấy rõ ràng mà, bây giờ lại nói lời này, có phải muốn khi dễ lão nhân gia ta không nhi tử a?”Lão già nhếch nhác bị chộp lấy hai chân cách mặt đất, tức giận nhìn tráng hán kêu gào, chỉ chỉ Diệp Phong, a a cười nói: “Quai tôn, đừng nhìn xem nữa a, mau tới cứu ta!”

“To gan, ngươi lão nhân này lại dám xưng hô như thế với hoàng…..thiếu gia của nhà ta, quả thật tội không thể tha!” Tiếng cười của lão đầu truyền ra, Diệp Phong còn chưa nói cái gì. Tiểu Thuận Tử đã dậm chân chỉ vào lão đầu mà mắng.

‘Nha cái tử lão đầu này, lại có dũng khí chiếm tiện nghi của lão tử, đợi ngươi mất mặt!’ Trong lòng Diệp Phong hung dữ nói thầm, khuôn mặt mỉm cười ý bảo Tiểu Thuận Tử im lặng ngồi xuống.

“Vị khách nhân kia không nhận ra lão già này sao?” Tráng hán đang xách lão già nhếch nhác, nhìn Diệp Phong khách khí hỏi.

“Không nhận ra, một điểm quan hệ cũng không có, các ngươi cứ tiếp tục!” Diệp Phong nhìn lão già, mỉm cười lên tiếng, phơi ra một bộ mặt thấy chết mà không cứu.

“Tử lão đầu, lại lần nữa lừa gạt lão tử, hôm nay không lột một lớp da của ngươi, ta Hồ Đại Thiên sẽ đổi sang họ ngươi!” Tráng hán nghe xong câu trả lời của Diệp Phong, hung hăng nhìn lão đầu ngược lại đang tươi cười, xách lão dẫn theo thuộc hạ đi ra cửa sau.

“Ai, ai, quai tôn, ngươi thấy bọn chúng khi dễ lão nhân ta như thế nào, mau tới giúp đỡ a!” Lão già bị tráng hán xách đi, bắp chân đạp loạn lung tung, quay đầu nhìn Diệp Phong không ngừng gào to, làm bộ dạng tức cười vậy khiến các con bạc xung quanh đều cười to, Diệp Phong căn bản không để ý đến lão.

Nơi đổ phường này, chuyện dọn dẹp những con ma bài mắc nợ như này thường xuyên xảy ra. Bởi vậy khi lão già vừa biến mất, sự náo nhiệt chấm dứt. Các con bạc xung quanh nhanh chóng khôi phục trạng thái như cũ, tiếng gào la điên cuồng đánh bạc lại vang lên,

“Thiếu gia, lão già vừa rồi bất kính đối với ngài, tại sao không giáo huấn lão một chút vậy?” Tiểu Thuận Tử nghi hoặc hỏi, trong lòng thái giám này có chút vì chủ tử mà bực bội không tiêu.

“Lão nhân kia căn bản là nhằm vào ta, sẽ không đơn giản như vậy. Đi, đi theo xem lão lừa gạt bằng thủ đoạn gì” Diệp Phong nhả đầu thuốc ra, dẫn Tiểu Thuận Tử rời khỏi bàn đánh bạc, đi ra cửa sau của đổ phường.

Ngoài cửa sau của đổ phường Trường Nhạc, vốn là một ngõ nhỏ tối đen như mực, thêm nữa lúc này bóng đêm đã khuya, bóng tối càng dầy. Diệp Phong và Tiểu Thuận Tử vừa mới ra khỏi cửa, liền nghe thấy ba tiếng kêu thảm truyền ra, ngay sau đó là một trận cười a a quái dị truyền vào trong tai hai người, ”Hoàng đế giả, gặp ở rừng cây nhỏ ngoài phía bắc thành mười dặm.”

“…..thiếu gia, đây là tiếng cười của lão nhân kia, lão hình ngư biết chuyện của ngài…..:” Tiểu Thuận Tử nói ra suy nghĩ trong đầu, căng thẳng nhìn về phía Diệp Phong.

“Chỉ là một lão già mà thôi, coi thần tình khẩn trương của ngươi, mau đi thôi!” Diệp Phong nhìn ba hán tử hôn mê trên mặt đất một chút, tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Thuận Tử một cái, bảo hắn đi dắt ngựa.

“Tử lão đầu, đừng vòng vo lãng phí thời gian, lão tử muốn xem ngươi có bản lãnh gì!” giục ngựa chạy như điên tới khu rừng nhơ ngoài phía bắc thành mười dặm, Diêp Phong sau khi xuống ngựa đã bắt đầu hung hăng nói nhỏ.

“Hắc hắc, quai tôn, sao còn không vào, mà ở bên ngoài chửi lão nhân gia ta, thật sự là một chút quy củ cũng không hiểu!” hai người vừa mới tiến vào rừng cây, chỉ thấy lão già nhếch nhách ở bên trong, ngã lên mặt đất nhìn bọn họ cười hắc hắc.

“Lão gia hỏa, nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì” Diệp Phong nhìn lão già thản nhiên cười khẽ, nói, ”Đừng nói nhảm quanh co với ta!!”

“Hảo, nếu ngươi thẳng thắn như vậy, ta cũng không nói nhảm với ngươi. Hôm nay lão nhân gia ta tới vạch trần ngươi giả mạo hoàng đế!” Lão già tu bình rượu, nghiêm mặt nói.

“Còn nói nhảm, nếu ngươi tiếp tục không nói, đừng trách ta không để cho ngươi cơ hội!” Diêp Phong sắc mặt không chút thay đổi, nhìn lão đàu cười lạnh, căn bản không tin đây là mục đich thực sự của lão già. Bởi vì nếu là muốn vạch trần thân phận của hắn, tất nhiên lựa chọn ở đế đô, mà không phải là thành Trường Nhạc nho nhỏ này,

“Ai, quả nhiên không đơn giản, khó trách ngay cả cục diện rối rắm mà Ngọc Long để lại, ngươi cũng có thể ngăn chặn con sóng dữ. Có lẽ đế quốc Thần Châu có ngươi làm Hoàng đế, mới là thích hợp nhất.” Lão già nhìn Diệp Phong đột nhiên lắc đầu cảm khái như có chút mất mắc, tức khắc mỉm cười hỏi:” Ngươi biết ta là ai không?”

“Thúi lắm, lão không nói lão tử sao biết, tử lão già ngươi, quả thực giống như nét vẽ mấy ả phóng đãng!” Diệp Phong nghe lão già nói xong, trong thần sắc của lão, trong lòng nghi hoặc, trong lòng bực bội khó chịu, chửi rủa, lộ ra bản sắc lưu manh.

“À…..cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách có chút giống lưu manh, hơn nữa háo sắc vô cùng!” Lão già nhếch nhác nhìn Diệp Phong cười thầm, thản nhiên nói:” Ta gọi là Chu Trường Minh, lần này biết ta là ai rồi chứ?”

“Chu Trường Minh?Chu Trường Minh là ai?” Diệp Phong nghe vậy ngạc nhiên, quay đầu vừa muốn hỏi Tiểu Thuận Tử một chút, đã thấy mông của gã ngồi bệt xuống đất nhìn lão già nhếch nhác căng thẳng run rẩy, không nhịn được đã đá gãmột cước, ”ngươi đàng hoàng chút coi, lão nhân này là ai, ngươi biết không?”

“Lão. . lão…..lão là gia gia của Chu Ngọc Long. Năm đó thực lực Thần Châu đang hưng thịnh, Trường Minh đại đế đột nhiên mất tích…..” Tiểu Thuận Tử giống như gặp phải quỷ, nhìn lão già nhếch nhác, lắp bắp lên tiếng.

“Cái gì? Lão nhân này cũng là hoàng đế?” Diệp Phong nghe xong lời giải thích cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, hai mắt giải hoạt nhìn nhìn đánh giá lão già Chu Trường Mình, có chút ý niệm xấu xa trong đầu muốn giết người diệt khẩu.

“Giả quái tôn, không nên có ý niệm giết người diệt khẩu trong đầu nha. Lão nhân gia ta không phải là người ngươi có thể giết được!” Lão già nhếch nhác nhìn Diệp Phong hắc hắc cười quái dị.

“Ai, ta mà là cháu ngươi!” Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bỗng chớp động, trong nháy mắt lao đến trước mặt lão già, chân trái quét ngang ra, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai, đá giữa đầu lão già.

Đáng tiếc trên mặt Diệp Phong không có thấy vẻ mặt vui mừng, ngược lại nhíu mày cảnh giác, bởi cái hắn đá trúng chính là một đạo tàn ảnh, có thể dưới tốc độ của hắn, lưu lại cho hắn một đạo tàn ảnh, tốc độ của lão nhân này tuyệt đối không có dưới hắn…..

“Hắc hắc, giả quái tôn, thế nào, ta đã nói không nên có suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu, bây giờ phục chưa!” trên một cây cổ thụ cách đó không xa Diệp Phong, lão già Chu Trường Minh, xách bầu rượu ngồi trên trạc cây, đắc ý cười xấu xa.

“Hắc hăc, có ý tứ, thật có ý tứ, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với mục đích hôm nay của ngươi, chỉ nói vậy thôi, lão bất tử hỗn đản!” Không thể lập tức giết chết Chu Minh Trường, Diệp Phong không vội vã, hai tay khoanh ngực nghiêng đầu nhìn Chu Trường Minh, lộ ra chiêu bài cười ác ý.

“A, như vậy mới đúng, đối mặt một lão già ngươi mà lo lắng, quá mất mặt phong độ của vương giả, làm hoàng đế nhất định phải tự tin!” Chu Trường Minh nhìn Diệp Phong gật đầu, nói: ”đừng nghĩ rằng ta vì phế vật Chu Ngọc Long kia mà đến báo thù. Hôm nay lão nhân gia ta tới tìm ngươi, đúng là phụng mệnh mà làm việc thôi!”

“Ngươi lão gia hỏa này thật có ý tứ. Ta giết Chu Ngọc Long, đoạt lấy thiên hạ của Chu thị các ngươi, ngươi không có tức giận, còn chửi mắng Chu Ngọc Long, có ý tứ, rất có ý tứ” Diệp Phong nhìn Chu Trường Minh tức cười, tò mò hỏi:” Ngươi vừa mới rồi nói là phụng mệnh làm việc, lấy thân phận Trường Minh đại để của ngươi, chẳng lẽ còn ai có thể ra lệnh cho ngươi sao?”

“Hắc hắc, ta sao phải tức giận? Chu Vô Kỵ, Chu Lập Đức, Chu Ngọc Long, ba phế vật bất hiếu này, hôn quân vô đạo, làm cho quyền lợi đế quốc phân tán, dân chúng lầm than, ném hết thể diện của hoàng tộc Chu thị chúng ta, giết sạch ba linh hồn của bọn chúng, còn không đủ tiêu hóa mối hận trong lòng của ta. Nếu không phải ta không thể nhúng tay vào chuyên của thế gian, thì ba phế vật bất hiếu này, sớm đã bị ta giết một vạn lần. Bây giờ có tiểu tử ngươi giả mạo Chu Ngọc Long làm hoàng đế, khiến hoàng tộc Chu thị của chúng ta vãn hồi thể diện, ngươi nói ta nên tức giận không?”

Chu Trường Minh nhìn Diệp Phong đĩnh đạc mà nói:” Về vấn đề ngươi hỏi không ai có thể ra lệnh cho ta, cần phải giải thích như vậy, lấy thân phận của ta bây giờ, con người đương nhiên không thể ra lệnh cho ta. Bất quá bây giờ lão nhân gia ta là thần tiên, sở dĩ tìm tới ngươi, hoàn toàn là tuân theo ý chỉ của Thiên đế!”

“Thiên đế?? Ngươi là thần tiên?? Còn diệt linh hồn của con, cháu mình?! Con mẹ nó việc này cũng được sao?” Diệp Phong trợn mắt há mồm nhìn Chu Trường Minh , thần sắc giật mình cường điệu hóa vô cùng.

“Ha ha ha, biết sự lợi hại của lão nhân gia ta chưa? Không nên căng thẳng, ta chỉ phụng mệnh tới hỏi vấn đề của ngươi mà thôi. Nói ra hiện tại tiểu tử ngươi là bảo vật a, chư thần tứ phương đối với ngươi cảm thấy cực độ hứng thú!” Chu Trường Minh cao hứng nhìn Diệp Phong cười to ha ha.

“Ách? Chư thần tứ phương cảm thấy rất hứng thú đối với ta? Bọn họ sao cảm thấy hứng thú với ta??” Diệp Phong lắc lắc đầu hỏi, đầu có chút hoang mang bối rối.

“Hắc hắc, việc này mà ngươi cũng còn làm ra vẻ lừa dối ư!” Chu Trường Minh tu bình rượu, nhìn Diệp Phong hắc hắc cười xấu xa.

## 212. Chương 212 - Thần Tiên、chiếu Xao Bất Ngộ, Khai Quốc Chí Bảo Thiên Tử Kiếm

Diệp Phong nghe vậy trong lòng cả kinh, đại khái nghĩ ra nguyên nhân của câu chuyện, bất quá nhìn Chu Trường Minh với bộ dạng ra vẻ khó hiểu như trước, hỏi:” Muốn ta nói về sự giả mạo, ngươi có ý gì đó?”

“Ha ha, lấy đầu óc gian xảo này của tiểu quỷ ngươi, có thể nghe không hiểu ý tứ của lão nhân gia ta sao? Đừng giả bộ nữa, Lôi Ân -Pháp Lôi Nhĩ và Chu Ngọc Long đều không phải là thân phận thật của ngươi!” Lão già nhếch nhác Chu Trường Minh nhìn Diệp Phong ha ha cười to:” Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?”

‘Mẹ kiếp, thần của thế giới này thật đúng là lợi hại nha, lão tử chân chính không phải là Lôi Ân, bọn họ cũng có thể biết. Nha cái này cũng là mẹ hắn cái gì cùng thần nào đó cao cao tại thượng, lại điều tra con người của ta …..’ Diệp Phong trong tim hung hăng đem chư thần tứ phương ân cần gửi lời hỏi thăm một lần, nhìn Chu Trường Minh, phất tay điểm thụy huyệt (huyệt ngủ) của Tiểu Thuận Tử thần sắc đang chấn kinh, làm gã hôn mê ngã xuống đất, mới cười lạnh nói: “Lão già, lão phụng chỉ Thiên Đế tới tìm ta, chỉ là muốn hỏi ta là người nào sao?”

“Đúng vậy, hắc hắc, chư thần tứ phương vì muốn biết rõ lai lịch của ngươi, cơ hồ đã vận dụng toàn bộ biện pháp hiện có. Đáng tiếc đến nay vẫn không thể biết. Sự tĩnh lặng nhàm chán ngàn năm của thần giới tứ phương rốt cuộc cũng khiến các vị thần cùng nhau giải quyết sự mới mẻ này. Vương giả trong tứ phương thần, thậm chí còn dùng trò chơi đánh cuộc của nhân loại mà ngươi vừa mới chơi. Thiên Đế bệ hạ anh minh thần vũ của Đông Phương bọn ta, vì muốn thắng cược để lộ thần uy của phương đông bọn ta, liền để cho ta tự mình tới hỏi ngươi, đứa cháu giả mạo này!” Chu Trường Minh vừa chứng kiến Diệp Phong chỉ một ngón tay điểm đến tiểu thái giám, thoáng kinh ngạc, bất quá cũng không để trong lòng, hưng phấn nói:” Mau, đứa cháu giả mạo, mau nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai. Lão nhân gia ta trở về lĩnh thưởng ha ha…..”

‘Cáp , lại phái một lão già miệng đầy hơi rượu đến làm việc, cái lão Thiên Đế kia đúng là ngu ngốc hay là khinh thường ta đây? Ít nhất cũng phải gửi tới ta người tốt hơn, tìm một MM thần tiên xinh đẹp đến. Thật sự là một điểm cũng không hiểu được lòng người, lão tử nói ra mới là lạ!’

Tiểu lưu manh vừa nghe Chu Trường Minh nói rõ chư thần tứ phương điều tra không ra lai lịch của hắn, lại mang hắn ra đánh cuộc, linh cơ vừa động, cảm giác được đây là một cơ hội tốt để bắt bí, lúc này cười xấu xa tà dị nói: “Tử lão đầu, quai tôn của lão sớm đã chết, tạm thời ta giả trang làm hoàng đế. Ta thừa nhận ta không phải là Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ, nhưng mà lão tiểu tử ngươi nếu muốn biết ta là ai, cũng không có cửa, nằm mơ đi!”

“Cái gì? Tiểu tử ngươi lại dám nói chuyện với ta như thế sao, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao?” Chu Trường Minh mắt thấy Diệp Phong kiêu ngạo ngang ngược không chịu nói cho lão, lúc này lấy khẩu khí tức giận ra uy hiếp: “Tiểu quỷ, ta tuy là thần tiên, không nên ép ta giết ngươi, nói mau!”

“Cáp, thần tiên không phải hướng đến từ bi mà ôm ấp, cứu khổ cứu nạn sao? Sao thần tiên như ngươi lại bởi vì ta không chịu nói bí mật của mình mà giết người? A, lời này của người nếu truyền ra ngoài, dân chúng nhân gian sẽ bình luận như thế nào về thần tiên các ngươi? Chư thần tam phương khác sẽ nhạo bang các ngươi như nào?” Diệp Phong nghiêng nghiêng đầu ngó Chu Trường Minh mỉm cười nói.vẻ mặt tràn đầy sự thần sắc khinh thường, như heo sắp chết không sợ nước sôi.

“Ách…..tiểu quỷ đừng vội trổ tài miệng lưỡi lợi hại, nếu lại không trả lời vấn đề, đừng trách lão nhân gia ta động thủ đối với ngươi!” Chu Trường Minh nghe xong câu trả lời của Diệp Phong, trong lòng cũng có điều cố kị, nhưng vì phải hoàn thành sự mệnh, lão nhân này vẫn như trước quật cường uy hiếp.

“Được thôi, động thủ đi. Nếu lão không bắt được ta, không đầy nửa tháng, ta cam đoan chuyện hôm nay sẽ truyền khắp đại lục, làm cho thần, mọi người thế gian đều biết hành vi độc ác của đông phương thần tiên ngươi!” Diệp Phong hắc hắc cười, vẻ mặt lộ ra bộ dạng vô lại.

“Ghê tởm! Tiểu tử thối này, theo lời đồn đại quả nhiên khó đối phó, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết lai lịch?””

Chư thần tứ phương muốn biết lai lịch của Diệp Phong, tất nhiên đã điều tra không ít điều về hắn. Chu Trường Minh trước khi đi cũng đã biết con người này là người hiếm thấy đang cùng tu luyện cả chính tà, có thể dễ dàng ngăn cả sự trừng phạt của trời, thực lực đã gần chạm tới tam lưu tiểu thần của lão, tất biết nếu động thủ khẳng định không dễ dàng bắt được. Lời vừa rồi chỉ là sự đe dọa cho có mà thôi, không nghĩ đến đối phương một chút cũng không sợ lão.

“Thật ra, lai lịch của ta không phải là không thể nói cho các ngươi. Nhưng chuyện này sẽ nói như thế nào, đều là việc riêng tư cá nhân của ta, toàn bộ không thể cho các ngươi biết, liền tùy ý nói ra sao? Quay về thăm dò lại tính khí của ta, mới tới tìm ta nói chuyện tiếp!”

Bí mật của mình, nói cái gì Diệp Phong cũng không tiết lộ. Mà tên gia hảo lớn gan này vì muốn được chút bảo pháp của thần tiên, đã nghĩ sau này nói dối cho tốt, bây giờ hoàn toàn là bịa chuyện đánh bịp.

“Điều tra tính cách của ngươi? Lưu manh, vô lại, âm hiểm, tham lam, háo sắc , có vẻ như là phẩm chất của ngươi, còn nữa không có đứng đắn..” Chu Trường Minh nghe vậy trầm tư nói thầm, linh cơ vừa động, trừng mắt nhìn Diệp Phong nói:” Tiểu tử ngươi không định tống tiền lão nhân gia ta chứ?”

“Đừng nói tống tiền khó nghe như vậy, đây gọi là giao dịch!” Diệp Phong nhìn Chu Trường Minh hắc hắc cười gian xảo, ”thỏa mãn ích lợi trước mắt, ta một chút cũng không thể giữ lại bí mật của mình. Mấu chốt là lão có muốn cùng ta giao dịch điều kiện hay không thôi!”

“Tiểu tử ngươi thật tâm đùa giỡn lão nhân gia ta ư? Ngươi ở Đông Tây đại lục có được lãnh thổ rộng lớn, chiếm đoạt mỹ nhân toàn xinh đẹp như thiên tiên. Kim tiền, mỹ nhân, quyền thế, ngươi cái gì cũng không thiếu, ta còn có cái gì có thể cùng ngươi trao đổi?” Chu Trường Minh thổi râu mép trừng mắt nhìn Diệp Phong gầm lên, trong lòng mắng to tiểu tử này như gian thương!

Diệp Phong gian tà cười nói:”Kim tiền, mỹ nhân, quyền thế, những cái tốt như vậy lại có không ít ngươi chê sao? Đương nhiên, nếu lão chỉ dùng đồ vật tầm thường trao đổi cùng ta, đó là không có cửa, đưa pháp bảo tiên đan của thần tiên các ngươi mang ra có lẽ ta sẽ đáp ứng!”

“Cái gì? Tiểu tử ngươi rõ ràng là đang tống tiền ta!” Chu Trường Minh phẫn nộ hét lớn. Diệp Phong thấy thế bĩu môi, quay đầu nắm Tiểu Thuận Tử đang nằm trên đất, cất bước đi, trong miệng cười xấu xa nói:” Nếu lão không muốn giao dịch, vậy vĩnh viễn đừng biết nữa. Dù sao còn chư thần tam phương khác sớm muộn sẽ tự mình đến hỏi ta, hắc hắc..”

“Thời đại thật sự là biến đổi rồi, con người có thể vô sỉ đến mức này!” Chu Trường Minh tức giận khiên gương mặt già nua phải đỏ bừng, nhìn bóng lưng của Diệp Phong quát: “Tiểu Tử, ngươi dừng lại, ta dùng cái bầu rượu này có thể thu luyện yêu ma quỷ quái trao đổi với ngươi!”

“Thu luyên yêu ma quỷ quái? Là cái hồ lô nhỏ này sao?” Diệp Phong nhìn cái tiểu hồ lô màu đỏ trong tay Chu Trường Minh, lắc mạnh đầu nói:” Không đổi, ta không phải là đạo sĩ đuổi ma trừ yêu, phải chơi phí của với cái này thì có tác dụng gì?”

“Chơi phí của? ngươi lại dám nói chơi phí của bầu rượu trừ tà của ta? Thật là có đạo lý há, chẳng biết tốt xấu gì!” Chu Trường Minh nghe vậy bị tức giận đến mức toàn thân phát run, chỉ chỉ Diệp Phong, trong bụng thật muốn giáp huấn hắn, nhưng vừa nghĩ đến mệnh lệnh của Thiên Đế, đành cắn răng nhẫn nhịn nói:” Ta chỉ có bầu rượu trừ tà này có được bản lĩnh của pháp bảo, bất quá trong hoàng lăng của Chu thị chúng ta, có thứ như vậy có lẽ ngươi sẽ thích!”

“Xem ra lão không phải là đại tiên có đồ tốt!” Diệp Phong hắc hắc cười chế nhạo một câu, tò mò hỏi:” Trong hoàng lăng của Chu thị có thứ gì tốt?”

Chu Trường Minh trừng mặt nhìn Diệp Phong một cái, nghiêm mặt như chưa từng có nói:” Tượng trưng cho sự ban thưởng của Thiên Đế dành cho Hoàng Đế của sinh linh phương Đông, Thiên tử kiếm!”

“Thiên tử kiếm?? Hắc hắc, cái này quả thật là đồ tốt. Nhưng muốn dùng nó đổi bí mật của ta, chính là vẫn không đủ phân lượng!”

Thiên tử kiếm có thực lực rất mạnh, có thể đuổi ma trừ yêu, uy trấn nhiếp hồn sinh linh phương Đông, là chí bảo quan trọng có thể kha sáng Thần Châu đế quốc. Ccái này trong lúc Diệp Phong và Liễu Nhược Yên thân mật trong chăn mền khi tán gẫu đã nghe nói qua. Nghe nói sau khi đại đế khai quốc sớm băng hà, Thiên tử kiếm đột nhiên biến mất, không nghĩ tới lại ở trong hoàng lăng.

Thiên tử kiếm tuy tốt, đáng tiếc Diệp Phong nghe đến món hàng này, chỉ biết là thanh Thiên tử kiếm, căn bản không thể làm cho hắn bỏ đi ý niệm bắt bí trong đầu, chư thần tứ phương cũng muốn biết. Đây chính là cơ hội tống tiền rất lớn, nếu bỏ qua hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời.

“Tiểu tử thúi, ngươi hơi quá đáng đấy, làm người không thể tham lam đến mức này!!” Chu Trường Minh gần như gầm lên điên cuồng.

“Tử lão đầu, ngươi tạm thời vì ta đừng rống to vậy. Nhìn coi địa vị ngươi là quốc quân một đời của Chu thị, quay về tìm Thiên Đế của lão thương lượng rồi trở lại cùng ta nói chuyện, tin rằng Thiên Đế ở trên cao nhất định so với lão hào phóng hơn!” Diệp Phong trong lòng nghĩ ra ý niệm xấu xa, cười dài khoát khoát tay, xách Tiểu Thuận Tử, cất bước đi ra rừng cây.

“Ai, xem ra chỉ có thể trở về thỉnh Thiên Đế định đoạt thôi. Đế quốc Thần Châu cùa hoàng triều Chu thị ta rơi vào tay loại tham lam đồ vật này, rốt cuộc là phúc hay họa đây..” Chu Trường Minh nhìn Diệp Phong đang biến mất trong tầm mắt lão, ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài bất đắc dĩ.

Sắc trời đã tối, Diệp Phong rời khỏi rừng cây, giải khai huyệt đạo của Tiểu Thuận Tử. Sau khi nghiêm giọng cảnh cáo không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, hai ngươi đi vào Trường Nhạc thành trọ lại một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai giục ngựa quay về Đế đô. Sau khi gặp Chu Trường Minh, Diệp Phong sớm đã không còn tâm tư đi bộ nữa!

“Hoàng thượng, ngài sao ra ngoài lâu về vậy, làm hù chết thần thiếp” trong phòng ngủ tạm thời của hoàng hậu, Đức phi Tô Vân thích nhất được làm nũng với Hoàng thượng, khi Diệp Phong vừa mới trở lại, liền làm nũng nhào vào trong ngực hắn, cũng hờn dỗi trách móc.

“Ha ha, ái phi yên tâm, trẫm không có việc gì!” lưu manh hoàng đế tay trái ôm eo thon của Đức Phi, tay phải vỗ nhẹ hai cái ngoài ngọc đồn, nhìn hoàng hậu và hiền phi ở bên cạnh mỉm cười, đối với người sau hỏi:” không để lộ ra chân tướng chứ?”

“Không có, tất cả đều thuận lợi .Hoàng thượng ở trong cung khó nén lâu như vậy, ra ngoài đi du ngoạn lại một ngày đã trở về, có phải đã gặp chuyện gì?” Liễu Nhược Yên đối với tính cách của Diệp Phong rất hiểu rõ, hết sức khó hiểu khi hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội đi chơi, vì sao lại chỉ chơi một ngày đã về.

“Hắc, Nhược Yên quả không hổ là tri âm của trẫm, đoán không sai!” Diệp Phong nhìn Liễu Nhược Yên hắc hắc cười nói:” Trẫm đi ra ngoài lần này, gặp một lão già, phát hiện nơi hạ lạc của Thiên tử kiếm chí bảo khai quốc của Thần Châu đế quốc chúng ta “

“Thật vậy chăng? Hoàng thượng, vậy Thiên tử kiếm kia hiện ở nới nào?” Có Thiên tử kiếm, có thế lực trợ giúp Hoàng thượng củng có quyền vua, Liễu Nhược Yên nghe vậy nhịn không được vui mừng hỏi.

“Đừng nóng vội, có câu nói một ngày không thấy như cách ba mùa thu, ba vị mỹ nhân các nàng trước tiên hầu hạ trẫm rồi hãy nói chuyện..ha ha ha” Lưu manh hoàng đế ha ha cười dâm đãng, bắt lấy ba vị tuyệt sắc giai nhân của hắn, tâm tình trong lòng vô cùng sảng khoái, hắn bắt đầu trò chơi hoang dâm !

## 213. Chương 213 - Lục Quốc Kết Minh, Cửu Đạo Long Ngâm

“Tỷ, tình huống không ổn, có tìn truyền báo. Tây Sa, Bách Cổ, Đông Du, Bắc Du, năm nước biên hoang lần lượt phái sứ thần đi tới Nam Man đế quốc muốn kết minh tiến công Thần Châu!”

Trải qua việc lần trước bị cướp đi hoàng kim thủ long, thái hậu Lưu Khiết liền cảnh giác để cho muội muội đến bí mật bảo vệ nàng. Giáo chủ Tà giáo Lưu Vũ Phỉ, vừa mới tiếp nhận phi cáp truyền thư, biết chuyện sứ tiết của năm nước chạy đến Nam Man đế quốc, hoảng hốt chạy vào đại sảnh thông báo cho Lưu Khiết.

“Cái gì?” Lúc này trời vừa sáng sớm, Lưu Khiết đang ngồi trên giường mềm uống trà, nghe vậy kinh hãi đứng dậy, lập tức lắc đầu thở dài nói:” chẳng lẽ ông trời muốn hủy diệt Thần Châu đế quốc sao? Đừng nói sáu nước liên minh, lấy tình hình trong nước hiện nay, chỉ cần ba nước Nam Man, Bắc Du, Tây Sa đồng thời tấn công, là có thể tiêu diệt thành công Thần Châu. Sáu nước kết minh, cái này ngay cả đánh cũng không cần đánh!”

“Tỷ, ngươi đừng vội a, chuyện chưa phải tới mức xấu nhất đâu. Hơn nữa, chuyện kết minh của bọn chúng cũng không chắc thành công!” Lưu Vũ Phỉ trong lòng cũng hiểu rõ Thần Châu đế quốc đã có nguy hiểm tràn ngập, nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể an ủi tỷ tỷ như thế.

“Ai, ngươi không cần an ủi ta. Năm nước có thể cùng phái ra sứ tiết, cái này đủ chứng minh sáu nước lúc trước sớm đã có liên lạc. Chuyện kết minh chỉ e là đã thành không thể cứu vãn!” Lưu Khiết lắc đầu cảm khái, hai chân lo âu đi tới đi lui.

Lưu Vũ Phỉ chứng kiến bộ dạng vậy của Lưu Khiết, trong lòng biết khuyên nữa cũng vô dụng, suy nghĩ một hồi rồi nói:” Tỷ, mặc dù nói tình huống hiện tại đối với Thần Châu rất bất lợi, bất quá nếu có thể tập trung binh quyền, mượn lợi thế địa hình lui về thủ một phương, có thể giữ lại một bộ phận quốc thổ, không đến mức mất nước!”

“Nga, ý của ngươi là bảo ta đi tìm hoàng thượng và Hứa Sơn sao?” Lưu Khiết nghe vậy bèn hỏi lại, theo lời muội muội, nàng cũng hiểu được cái này rất có lý.

Lưu Vũ Phỉ nghiêm mặt nói:” Hứa Sơn không phải là kẻ ngu. Ông ta cầm quyền nhiều năm như vậy về đối ngoại sẽ không phải không có mật thám. Việc này hơn phân nửa là ông ta đã biết được. Hoàng thượng đã ở hoàng cung nhiều năm lại không có nhiều quyền lợi, phải cần tỷ tỷ tự mình báo cho hắn một chút, tốt hơn hết mau triệu tập quần thần thương nghị đối sách!”

“Ừ, ngươi nói đúng. Hứa Sơn hẳn là đã biết chuyện này. Ta bây giờ sẽ đi gặp hoàng thượng!” Lưu Khiết trầm ngâm lên tiếng, lập tức xuất cung khởi giá đi tới tẩm cung tạm thời của hoàng thượng. Theo quy củ hậu cung không thể tham dự chánh sự, hiện nay nàng cũng không cố kỵ nhiều về cái này. Dù sao thân phận của nàng ở đế đô, tất cả mọi người trong triều trong lòng đều rõ!

Tỷ muội Lưu Khiết đoán đúng, tể tướng Hứa Sơn cũng đã từ mật thám truyền báo, biết chuyện sáu nước liên minh, giờ phút này đang sốt ruột đứng ngoài tẩm cung chờ hoàng thượng để bẩm báo chuyện nghiêm trọng này. Thế nhưng lại bị thái giám Tiểu Thuận Tử, Đức phi Tô Vân, cùng ái nữ Hứa Lâm ngăn cản bên ngoài.

“Hoàng hậu, Đức phi nương nương, lão thần thật có chuyện cực kỳ trọng yếu, phải lập tức diện kiến hoàng thượng!” Hứa Sơn đứng ở bên ngoài tẩm cung, nhìn Hứa Lâm và Tô Vân lo lắng bẩm báo. Xung quanh nhiều người hỗn tạp, Hứa Sơn không dám nói rõ chuyện lục quốc liên minh muốn tấn công. Hứa Lâm mặc dù là ái nữ của ông, nhưng dựa theo quy củ ông cũng không có thể dám gọi ra tên của họ.

Hứa Lâm và Tô Vân từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Hứa Sơn lộ ra thần sắc lo lắng như thế, tất biết rõ chắc chắn ông có chuyện trọng yếu. Nhưng hoàng thượng và Hiền phi đã lặng lẽ sớm bí mật đi hoàng lăng, căn bản không có ở trong Hành cung. Các nàng cho dù để Hứa Sơn đi vào, cũng không gặp được hoàng thượng. Hơn nữa huống chi hoàng thượng trước khi sắp đi đã nói qua phải giữ bí mật chuyện này.

“Phụ thân, người rốt cuộc có chuyện trọng yếu gì? Ngày may trở lại không được sao?” Hứa Lâm nhìn bộ dạng lo âu của phụ thân, khó khăn hỏi.

“Chuyện hết sức nghiêm trọng. Hoàng hậu, Đức phi, ai gia và Hứa Sơn hôm nay nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng, các ngươi tránh ra!”

Hoàng hậu vừa mới dừng câu hỏi, Hứa Sơn còn chưa có trả lời, một thanh âm dễ nghe mà uy nghiêm của nữ nhân đột nhiên vang lên. Thái hậu Lưu Khiết đi cùng Lý công công và một cung nữ, đi tới bên ngoài tẩm cung.

“Tham kiến Thái hậu!” Mọi người vừa thấy thái hậu giá lâm, vội vàng tham bái. Hứa Sơn nhìn vẻ mặt của Lưu Khiết, liền minh bạch đối phương cũng đã biết được việc sáu nước liên minh. Tể tướng cầu kiến, hoàng hậu và Đức phi có thể thoái thác. Thái hậu giá lâm thì các nàng không có biện pháp.

“Hoàng hậu, Đức phi, các ngươi lập tức tránh ra, ai gia và Hứa Sơn có chuyện trọng yêu phải hướng Hoàng thượng bẩm báo!” Lưu Khiết sau khi thấy Hứa Lâm và Tô Vân thi lễ vẫn làm khó đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. không nhịn được cau mày khẽ quát.

Hứa Lâm và Tô Vấn nhìn tình thế bất đắc dĩ, đành phải mời Thái hậu và Hứa Sơn vào trong sảnh, cung kính nói:” Thái hậu, hoàng thượng sáng sớm hôm nay đã xuất cung rồi”

“Cái gì? Xuất cung ?” Lưu Khiết giật mình cau mày, ”vậy hoàng thượng đến nơi nào?”

“Cái này…..” Hứa Lâm và Tô Vân sau nghe vậy hơi khó không biết trả lời thế nào. Hứa Sơn sau khi vào trong sảnh lại không kiêng dè nữa, nhìn ái nữ, bồn chồn nói: “Hoàng hậu, Nam Man, Tây Sa cùng sáu nước đang chuẩn bị kết minh tấn công Thần Châu. Thần Châu chúng ta bây giờ tràn ngập tình huống khẩn cấp, con mau nói cho chúng ta biết Hoàng thượng ở nơi nào đi!”

“Sáu nước liên minh?” Hứa Lâm và Tô Vân nghe thấy vậy liền khiếp sợ, biết là chuyện nghiêm trọng, không dám giấu diếm nữa, lúc này cùng đồng thanh giải thích, ” Hoàng thượng và Hiền phi đã đi hoàng lăng rồi!”

“Hoàng lăng? Hoàng thượng lúc này đi hoàng lăng làm gì?” Lưu Khiết và Hứa Sơn cùng nghi hoặc hỏi. Hứa Lâm và Tô Vẫn liếc mắt nhìn nhau, phối hợp ăn ý lắc đầu nói không biết, cảm giác không nên đem chuyện của Thiên tử kiếm nói ra.

Lúc này tìm được hoàng thượng rồi triệu tập quần thần, thương thảo đối sách mới là chuyện quan trọng nhất phải làm. Lưu Khiết và Hứa Sơn mặc dù tò mò khó hiểu, nhưng cũng không rảnh rỗi hỏi tiếp, cùng Hứa Lâm và Tô Vân vội vã chạy tới hoàng lăng.

Núi Bàn Long, vị trí ở cách đế đô Thần Châu năm dặm ngoài phía bắc. Rừng suối thanh tĩnh và đẹp đẽ, cảnh sắc ưu mỹ, là bảo địa có phong thủy tốt nhất cả nước. Hoàng lăng của Chu thị nhân đó tọa lac ở đây, đối với bảo địa có phong thủy rất quan trọng này. Các triều đại hoàng đế của Chu thị đều phái tướng lãnh trung thành nhất của đế quốc, cầm binh trấn thủ.

Cơ Thanh Phong, một thanh niên tuấn tú tài năng văn võ song toàn, là hậu nhân của dòng dõi danh tướng Cơ thị của Thần Châu. Khi Trường Minh đại đế trị vì, gia gia của hắn là Cơ Vạn Lý từng được vinh dự làm Nguyên soái xuất sắc nhất từ trước đến nay của Thần Châu đế quốc. Đáng tiếc Trường Minh đại đế đột nhiên thất tung, sau khi Chu Vô Kỵ đăng cơ hôn quan vô đạo, đối với đại quyền trong tay của Cơ Vạn Lý rất úy kỵ, nhiều lần chèn ép, khiến cho lòng trung thành của Cơ Vạn Lý tâm tro ý lạnh, chủ động buông bỏ binh quyền, đến trấn thủ ở hoàng lăng nhỏ nhoi này, tiếp tục thành tâm cống hiến hết sức làm việc cho tiên hoàng Chu thị.

Sau khi Cơ Vạn Lý và cha của Cơ Thanh Phong qua đời, đang trị vì là Chu Ngọc Long cầm quyền trong tay, đối với việc mất binh quyền như trước và lòng trung thành trấn ở hoàng lăng của Chu thị. Chu Ngọc Long có chút kinh nể mà tin tưởng, lần đầu tiên không dám để cho người của ba đảng phái chen chân vào hoàng lăng, mà lúc ấy để cho Cơ Thanh Phong đang lúc thiếu niên, tiếp nhân chức tướng thủ hoàng lăng.

Dòng tộc Cơ thị ở Thần Châu đế quốc danh vọng cực cao, thêm nữa binh tướng đóng ở hoàng lăng hết sức ủng hộ Cơ Thanh Phong. Khi ấy Thái hậu, Tể tướng, Nguyên soái ba đảng mặc dù đối với việc không thể chen chân vào hoàng lăng cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có ngỗ ngược lại ý tứ của Chu Ngọc Long, khiến cho Cơ Thanh Phong dễ dàng tiếp nhận chức tướng thủ. Dù sao đối với ba đảng lúc đó, năm ngàn tinh binh đóng ở hoàng lăng, cũng không cần tính toán gì, chỉ cần không cho đối kháng đến chức vụ là được, cho hoàng thượng chút mặt mũi cũng tốt.

‘Để Cơ Thanh Phong nhận chức tướng thủ, không cho ba đảng tham gia, Chu Ngọc Long đời này cuối cùng làm được một việc tốt’ Diệp Phong và Liễu Nhược Yên chạy tới hoàng lăng, nhìn tướng thủ anh tuấn Cơ Thanh Phong suất lĩnh binh tướng quỳ xuống tham bái, trong lòng cảm khái nghĩ.

“Hoàng thượng, hôm nay không phải là ngày tế tổ tiên, không biết người di giá tới hoàng lăng có gì phân phó?” Cơ Thanh Phong sau khi dưới sự ra hiệu của Diệp Phong đứng dậy, cung kính hỏi. Đối với vị hoàng đế trẻ tuổi trước mắt này, Cơ Thanh Phong kính nể hơn nữa, trong lòng vẫn còn có lòng cảm kích. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất hoàng thượng năm đó để cho hắn kế thừa chức của phụ thân trấn thủ hoàng lăng, khiến một đời Cơ thị nhà hắn không thể nói ra; thứ hai, sự tích gần đây của hoàng thượng khiến hắn kính nể, trong lòng thậm chí còn đoán hoàng thượng không phải hôn quân, chỉ là nhiều năm qua một mực che dấu thực lực, chờ đợi thời cơ.

“Cơ ái khanh, không cần suy nghĩ nhiều, trẫm lần này đến đây, chỉ là muốn tiến vào lăng lấy một món đồ!” Diệp Phong nhàn nhạt nói, ra hiệu cho Cơ Thanh Phong truyền lệnh mở cửa lăng mộ, hắn muốn đi vào.

‘Đi vào hoàng lăng lấy đồ?’ Cơ Thanh Phong nghe xong rất lấy làm tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cung kính lĩnh mệnh, truyền lệnh mở cửa lăng mộ. Vốn định hộ tống cùng Diệp Phong đi vào, đáng tiếc khi Diệp Phong tới cửa, lại mở miệng phân phó hắn và Hiền phi cùng chờ ở bên ngoài, tự mình cầm bản đồ cơ quan tiến vào.

Trọng địa của hoàng lăng, không chỉ bên ngoài có trọng binh trấn thủ, bên trong lại xếp đặt giống như mê cung, cơ quan tầng tầng lớp lớp, không có bản đồ hướng dẫn không thể biết cơ quan, tùy tiện đi vào tuyệt đối là chín đường chết một đường sống. Diệp Phong dựa theo hướng dẫn của bản đồ, không bao lâu đã dễ dàng tiến vào bên ngoài mộ thất của Đại đế khai quốc Thần Châu Chu Thiên Triệu.

‘Hắc hắc , xem ra lão tử kiếp này nhất định là có duyên với mộ phần, chẳng biết cái Thiên tử kiếm khai quốc chí bảo kia là bộ dạng gì nhỉ? Lão tử dùng có thể thuận tay hay không chứ?’

Tiểu lưu manh đứng bên ngoài mộ thất, nhìn cửa đá đắc ý nghĩ dâm, tay trái ấn lên cơ quan bí mật ở góc tường, ngênh ngang đi vào, song trong lúc hắn còn chưa thấy rõ tình huống bên trong phòng, thì chín âm thanh rồng ngâm lảnh lót bá đạo, cao vút đinh tai nhức óc đột nhiên truyền ra, khiến hắn hoảng hốt.

“Trong mộ sao có tiếng long ngâm?” Liễu Nhược Yến, Cơ Thanh Phong cùng đông đảo binh tướng trấn lăng , nghe được tiếng rồng ngâm cao vút truyền ra, đều kinh hãi, nhất là Cơ Thanh Phong và cùng binh tướng, bọn họ đóng ở đây nhiều năm cũng không gặp qua loại chuyện này.

“Tình huống có biến, mọi người chuẩn bị tiến vào lăng cứu giá!” an nguy của Hoàng thượng là quan hệ với cả nước, Cơ Thanh Phong không dám chậm trễ, lúc này la hét truyền lệnh, muốn suất binh tiến vào cứu giá.

Liễu Nhược Yên thấy tình huống vậy nhíu mày ngăn cản, nói: “Đừng kinh hoảng, lấy thực lực của hoàng thượng, cho dù gặp phải rồng cũng an toàn trở ra. Các ngươi chớ đi vào khiến hoàng thượng phân tâm, phá hư đại sự của người!”

“Cái này…..” Hoàng thượng vào lăng, trong những người ở đây, tất nhiên Hiền phi là cao nhất, Cơ Thanh Phong và binh tướng nghe vậy mặc dù lo lắng, nhưng nghĩ thực lực của hoàng thượng trong lời đồn đại, cũng chỉ phải im lặng chờ bên ngoài.

Tiếng long ngâm lảnh lót bá đạo, cao vút, không chỉ có mọi người ở trong núi Bàn Long nghe rõ, mà đám người Lưu Khiết, Hứa Sơn, Tô Vân, Hứa Lâm vừa mới đến chân núi cũng đều nghe được rất rõ ràng.

## 214. Chương 214 - Lưu Manh Hợp Kĩ Vs Cửu Long Vấn Đỉnh Vạn Chúng Phục Tru

“Phường yêu nghiệt nào dám mặc long bào xông vào hoàng lăng của Chu thị ta!!”

Âm thanh uy nghiêm đầy tức giận chất vấn, vang lên trong tai Diệp Phong. Giữa lăng mộ là quan tài băng làm bằng hàn ngọc ở không trung. Chín đạo long khí màu vàng tím thanh thế khiến cho người ta sợ hãi đang đan xen xoay quanh. Chỉ thấy bạch mang chói mắt dao động dữ dội, bạch mang hình thành nên một lão nhân uy nghiêm, mặc long bào màu trắng, xuất hiện ở trong mắt Diệp Phong,

“Ách..? Ánh sáng cũng có thể biến thành người? Chẳng lẽ là linh hồn? Trẫm là đương kim thiên tử, tiến vào hoàng lăng của Chu thị ta có gì là không thể? Ngươi là ai? Sao ở bên trong hoàng lăng?” Diệp Phong kinh ngạc nhìn lão nhân đang lơ lửng ở không trung phía trên quan tài bằng đá, ra vẻ trêu chọc hỏi lại. Thật ra nhìn lão nhân xuất hiện ở trong mộ này, lại còn mặc long bào, có chín rồng xoay quanh, Diệp Phong đã đoán ra được thân phận đối phương.

“To gan, trẫm là hoàng đế khai quốc Chu Phá Thiên, trên người tiểu nhân ngươi không có huyết mạch của Chu thị, dám giả mạo tử tôn của Chu thị ta. Xông vào hoàng lăng của Chu thị ta, rốt cuộc có mục đích gì?” Chu Phá Thiên chỉ Diệp Phong trầm giọng gầm lên, tay phải bắt đầu có ý trừ tà.

‘ Mẹ kiếp, liếc mắt là có thể nhìn thấu lão từ là hàng giả, có chút đạo hạnh’ Diệp Phong trong lòng thầm mắng. Ngẩng đầu lên nhìn Chu Phá Thiên, ha ha cười to nói:” ngươi, cái tên may mắn kia, lại còn dám nói ta là yêu nghiệt, quả thực không biết gọi là gì. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là linh hồn của Chu Phá Thiên đúng không? Không nghĩ tới lão tử trước đó gặp thần tiên của Chu thị, sau này lại gặp phải quỷ hồn của Chu thị, thật sự con mẹ nó có rất ý tứ. Lão quỷ, nói cho ngươi biết, hoàng triều của Chu thị hiện tại tất cả đã quy về ta, sau này thiên hạ cũng không phải của Chu thị các ngươi nữa. Hôm nay lão tử chính là tới lấy chí bảo khai quốc của ngươi, Thiên tử kiếm!”

“Hừ, yêu nghiệt nhỏ nhoi đừng tưởng rằng có thể nhìn ra linh hồn của trẫm thì không tệ. Nói hoàng triều của Chu thị ta đã quy về sở hữa của ngươi, quả thực là chuyện tiếu lâm. Ngươi mơ tưởng che đậy trẫm sao!” Chu Phá Thiên nhìn Diệp Phong cười lạnh coi thường, đồng thời cũng có chút nghĩ hoặc về câu nói thần tiên Chu thị của hắn, ” Trẫm vì bảo vệ hoàng triều Chu thị của ta, sau khi chết lấy linh hồn trấn thủ long mạch. Nếu hoàng triều Chu thị của ta bị ngươi tiêu diệt, trẫm tuyệt đối sẽ biết việc này đầu tiên!”

‘Long mạch?’ Diệp Phong nghe vậy dường như có chút gật gật đầu, mở miệng cười lạnh nói:” Không hổ là đại đế khai quốc, sau khi bản thân đã chết đi, còn muốn con cháu đời đời có thể thiên thụ vạn đại thống trị Thần Châu. Đáng tiếc, con cháu Chu thị ngu xuẩn của ngươi hôn quân vô đạo, không biết sự khổ tâm này của ngươi, làm cho đế quốc phiến loạn khắp nơi, dân chúng không thể tạm thời sinh sống. Lão tử đã cho nhánh duy nhất cuối cùng của Chu thị rời đi nhân thế, hiện tại Chu thị hoàng triều của ngươi, đã tuyệt chủng trên đời này rồi. ha ha ha..”

“Cái gì? Ngươi lại dám như thế đối với tộc duy nhất của Chu thị ta, trẫm phải cho ngươi chết không được tử tế!” Chu Phá Thiên nghe xong nổi giận, cánh tay phải vung lên, chín đạo long khí màu tím vàng trên đầu, lập tức phẫn nộ ngâm lên rít gào, giương nanh múa vuốt đánh về phía Diệp Phong.

“Hừ, lão quỷ, muốn giết ta sao, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không!” Tuy nói con cháu phàm nhân của Chu thị đã bị chính mình giết chết, nhưng Diệp Phong không muốn cùng quỷ hồn cường đại của Chu Phá Thiên đánh nhau ở đây, nếu không sẽ phá hủy long mạch, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới vận thế của Thần Châu đế quốc. Bởi điều này khi mắt thấy chín đạo long khí tử kim đánh về hướng hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng, vươn ngươi lên, lăng không xoay người, đầu dưới chân trên, vận dụng hai luồng chân khí chính ma, ngón tay xuất ra chiêu “Liệt địa độc giao thối” đem hai luồng chân khí chánh ma tương sinh tương khác, xuyên qua cơ thể mà ra, hắn ra chiêu lấy mũi chân trái làm trung tâm, đan chéo quấn quanh, xoay quanh mà bay nhanh, từa hồ hình thành nên một con giao long cự đầu, nương theo đó thân hình hắn chạy quanh, chân dính chặt trên trần phòng.

“Oanh oanh…..”

Tiếng như bộc phá vang lên, hai luồng chân khí chính ma của Diệp Phong hình thành nên lực chân của độc giao, dễ dàng đánh vỡ nóc phòng, từ trong mật thất chạy thoát ra ngoài, với lại kình khí chưa giảm, người đã bắn thẳng lên bầu trời.

“Yêu nghiệt vô sỉ, trẫm có long khí tử kim hộ thể, không sợ ánh mặt trời, ngươi đừng mơ chạy thoát!”

Chu Phá Thiên đã nhìn thấy Diệp Phong sử ra thối kình, hắn có thể đồng thời phóng ra hai chân khí chính ma, cảm thấy thập phần giật mình, nhất thời sững sờ, không có ngăn chặn, để cho Diệp Phong dễ dàng chạy thoát ra ngoài. Khi tinh thần trở lại như cũ, mới tức giận quát một tiếng, lăng không bay vút, dưới sự phẫn nộ của long khí tử kim xoay quanh, lao ra mộ thất, trực muốn bắt lấy Diệp Phong.

Tiếng bộc phá mãnh liệt và long ngâm đã làm Liễu Nhược Yên cùng với Cơ Thanh Phong và binh tướng ở phía dưới bên ngoài lăng mộ kinh hãi khi phát hiện ra tình huống trên trời. Cùng lúc đó, Lưu Khiết, Hứa Sơn, Tô Vân, Hứa Lâm cùng chúng hộ vệ, cung nữ đi theo, đã chạy tới lăng mộ, chứng kiến tình thế kinh người trên trời.

Thái hậu và Hoàng hậu cùng nhau giá lâm, Liễu Nhược Yên, Cơ Thanh Phong và đám người đang chấn kinh trên bầu trời, vội vàng cung kính quỳ xuống tham kiến.

Chu Phá Thiên từ trần đã ngàn năm rồi, tất nhiên sẽ không ai nhận ra lão. Lưu Khiết đối với Liễu Nhược Yên và đám người kia nói câu miễn lễ, nhìn hoàng thượng đang bay lên trên khong, cùng với quái nhân và long khí mang khí thế bức nhân đuổi theo phía dưới, nghi hoặc hỏi Liễu Nhược Yên: “Hiền phi, đây xảy ra chuyện gì?”

“Thái hậu, thần thiếp cũng không biết, không lâu sau khi hoàng thượng tiến vào lăng mộ, liền xuất hiện ra tình huống này!” Liễu Nhược Yên ra vẻ cung kính trả lời một tiếng, rồi xoay đầu tiếp tục theo dõi hoàng thượng ở trên không,

“Cung tiễn thủ chuẩn bị!” Cơ Thanh Phong hai mắt ngưng thần nhìn tình cảnh hiếm thấy trên trời, trong miệng cao giọng quát ra lệnh cho cung tiễn thủ bắn giết thân hình quái nhân, hiệp trợ Hoàng thượng trừ địch.

‘Thái hậu và Hứa Sơn sao lại tới đây? Chẳng nhẽ trong cung xảy ra chuyện gì?’

Hướng lên trên bay vút, Diệp Phong quay đầu lại nhìn Chu Phá Thiên sắp đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy Lưu Khiết và Hứa Sơn cùng đám người ở bên dưới, trong lòng nghi hoặc một chút, lập tức thân hình không bay lên mà quay xuống, chắp hai tay vận công , sử ra một chiêu “Thái cực bát quái chưởng”.

Chu Phá Thiên thấy thế phát động long khí tử kim, bắn lên trên nghênh kích, chỉ thấy vô số đồ hình Thái Cực, bát quái chưởng kình ở giữa không trung, cùng chín đạo long khí, va chạm kịch liệt như thế nước với lửa, sinh ra liên tiếp tiếng bộc phá âm ầm vang liên tiếp, khí lưu mãnh liệt bắn ra tứ phía. Lưu Khiết, Hứa Lâm cùng đám người bên dưới ngoài lăng mộ đều bị khí lưu ảnh hưởng, bị đẩy liên tục về phía trước.

Chưởng kình tiêu tan, long khí lui về phía sau. Ở không trung một người một quỷ, trong lúc giao tranh khoảng cách chỉ có vài thước, lập tức một hồi quyền phong múa loạn xạ, tràn ngập bóng chưởng, chỉ kình bay vèo vèo, bóng chân liên tụ, bắt đầu thiết lập một trận kinh thiên động địa.

‘Thật mạnh, như vậy mới chánh là cao thủ quyết đấu. Không nghĩ tới, ta, Cơ Thanh Phong, cuộc đời này lại có thể may mắn chứng kịch chiến như vậy!’ Giữa những người ở bên dưới, thân thủ tốt nhất là tướng trấn thủ hoàng lăng Cơ Thanh Phong, cũng chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng thấy rõ chút tàn ảnh của trận giao phong trên trời.

Đẳng cấp của những người còn lại, đa số chỉ có thể nhìn được tàn ảnh một người một quỷ trên không trung, cùng với tiếng nổ mạnh do kình khí va chạm sinh ra, và chín đạo long khí tử kim phẫn nộ rít gào truy kích Diệp Phong,

“Kình khí thật mạnh, giả hoàng đế này rốt cuộc lai lịch như nào? Lại có thể cường hãn đến mức này? Long khí tử kim hình như chỉ có đế vương có, cái như là khí thể của lão nhân này sao lại có long khí tử kim? Chẳng lẽ hắn là quỷ hồn của hoàng đế nào đó ở Thần Châu đế quốc.”

Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, là có thể nhận ra rõ. Giáo chủ tà giáo Lưu Vũ Phỉ giấu mình ở sườn dốc núi Bàn Long, nhìn Diệp Phong cùng Chu Phá Thiên giao tranh trên không, trong đầu nghi hoặc suy đoán.

‘Yêu nghiệt mạnh mẽ không dễ giết, nếu để lâu thì ánh mặt trời sẽ bất lợi với ta, xem ra chỉ có thể vận dụng nó ra thôi’ Chu Phá Thiên và Diệp Phong cùng nhau cận chiến, trong đầu nghĩ nhanh, dẫn động chín rồng kiềm chế Diệp Phong, sau đó thân hình lui về phái sau, khẽ quát một tiếng, tay phải vận kình đánh vớ mộ thật phía dưới rồi phát ra hấp lực.

Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng ngân vang trong trẻo của kiếm truyền ra. Một thanh trường kiếm dài bốn thước, rộng hai tấc, toàn thân trong suốt có hình rồng, từ trong mộ phá cửa bắn ra. Chuôi kiếm tựa hồ có linh tính, khi đến gần Chu Phá Thiên, ngoan ngoãn tiến vào tay lão.

‘Đây là Thiên tử kiếm?’ Diệp Phong trông thấy trường kiếm trong suốt, trong mắt tràn ngập thần sắc tham lam.

“Yêu nghiệt, hôm nay ngươi nhất định khó thoát cái chết!” Chu Phá Thiên nhìn ánh mắt tham lam của Diệp Phong trầm giọng gầm lên, tay phải giơ kiếm quát:” Cửu long vấn đỉnh vạn chúng phục tru!”

“Kẻ này gây loạn ở hoàng lăng của Chu thị ta, là ác quỷ định thâu nuốt binh khí đế vương, nghĩ rằng có long khí và Thiên tử kiếm của Chu thị ta, là có thể giành lấy thiên hạ sao? Hôm nay trẫm muốn cho ngươi biết cái gì kêu là chân long thiên tử!!””

Tiểu lưu manh mắt thấy đối phương sử ra tuyệt chiêu, nhìn mọi người phía dưới, linh cơ nhất động lộ ra một tia cười xấu xa, nhìn Chu Phá Thiên đang căm phẫn trào dâng hét lớn, từ trong cái túi Như ý càn khôn, lấy ra Quanh Minh thánh kiếm và Hắc Ám ma kiếm tuy đã mất đi uy lực, nhưng vẫn chém sắt như chém bùn, dành cho Chu Phá Thiên một chiêu hợp kĩ trước giờ chưa từng có.

Cái này chỉ có ở loại hàng vô sỉ như Diệp Phong, mới có thể đối kháng với địch nhân trước mắt. Quay lại cắn người ta một cái, đem việc của mình nói thành chính nghĩa một phương, đem Chu Phá Thiên nói thành ác quỷ muốn thâu nuốt binh khí đế vương.

Chu Phá Thiên xuất ra chiêu kiếm, nghe xong Diệp Phong nói, lập tức bị tức giận đến mức nộ hỏa cuồng thăng, càng thêm điên cuồng làm chiêu thực uy lực tăng lên, thề phải đem giống yêu nghiệt vô sỉ này giết chết dưới kiếm.

Kiếm phách thiên địa phá càn khôn + hận thiên hận địa cuồng bạo trảm + chánh ma quần long kinh thế vũ VS cửu long vấn đỉnh vạn chúng phục tru. Một trận đại giao phong long trời lở đất. Trong ánh mắt của Lưu Vũ Phỉ cùng đám người Lưu Khiết, Hứa Lâm phía dưới lộ ra sự kinh hãi. Va chạm bắt đầu!

“Oanh oanh oanh…..oanh oanh oanh…..”

Tính ra có mười đạo hắc bạch long khí của chấn khí chánh ma dầy đặc đan chéo vào nhau cùng kiếm khí bay lượn đầy trời cuồng trảm, cùng chín đạo long khí tử kim ngang đối kháng. Luồng khí nổ mạnh mãnh liệt lan rộng ra, giống như biển gầm không thương tiếc. Cả ngọn Bàn Long sơn, từ đỉnh núi cho tới đáy của lăng mộ, tất cả đều lọt vào sự ảnh hưởng của sự không thương tiếc kia, liên tục sinh ra tiếng bộc phá. Lưu Khiết cùng đám người thấy thực trạng vậy, không có lòng nhìn xem nữa, đều chạy trốn tránh né, trong đầu tràn ngập sự rung động của cú va chạm đối kháng này!

“Lão quỷ, ngươi là người, mà ta phải dùng đến tầng thứ tám Thiên địa chí tôn, lần đầu thi triển hợp kĩ đối phó với địch nhân. Yên nghỉ rời khỏi thế giới này!”

Tiếng nổ mạnh chưa dừng, bụi mù chưa tan, nhưng tiểu lưu manh lại thừa dịp Chu Phá Thiên vì toàn lực thi triển, hồn thể đã bị ảnh hưởng bên trong, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng lão, hung hăng dùng tru tà chánh khí, đâm lão một đao.

“Vô sỉ yêu nghiệt…..vô sỉ yêu nghiệt…..” Chu Phá Thiên tuy có long khí tử kim hộ thể, nhưng gặp phải chánh khí có tác dụng khắc chế đối với quỷ hồn, cuối cùng không cách nào ngăn cản được, bị đao đâm mà hồn phi phách tán, phát ra tiếng kêu rên thê lương đinh tai nhức óc.

“Phi, mẹ kiếp chó má khai quốc đại đế ngươi, cùng lão tử tranh đoạt thiên hạ, giết chết ngươi!” Tiểu lưu manh sau khi giết chết địch nhân, bay xuông một chỗ trên đỉnh núi, nhìn hồn phách của Chu Phá Thiên tiêu tán, hung hăng cười lạnh, gương mặt kia nhìn người chết trên không, đúng chuẩn của tiểu nhân đắc chí.

## 215. Chương 215- Bắc Phương Tiệp Báo, Toàn Lực Nghênh Chiến

Trận quyết chiến hoành tráng kinh nhân chấm dứt. Khí lưu tiêu tán, Lưu Khiết, Hứa Sơn, Liễu Nhược Yên, Cơ Thanh Phong cùng đám người sau khi hoảng hốt tránh đi đều quay về hoàng lăng. Hứa Lâm, Tô Vân, Liễu Nhược Yên tam nữa càng lo lắng chạy tới gần hoàng thượng, hỏi han tình trạng của hắn.

“Yên tâm, đối với cái loại chẳng biết tốt xấu này, muốn tranh giành với trẫm. Trẫm nắm rất chắc chắn, tuyệt sẽ không bị thương!” Diêp Phong dường như nhìn đầy thâm ý với Lưu Khiết và Hứa Sơn, ôn nhu vỗ về Hứa Lâm tam nữ.

“Hoàng thượng, lão thần có chuyện quan trọng bẩm báo!” Hứa Sơn nghe xong lời nói thâm ý của Hoàng thượng, trong lòng thất kinh, cung kính tiến lên bẩm báo:” Hoàng thượng, Tây Sa, Bách Cổ, Đông Du, Bắc Du, năm nước biên hoang liên tiếp phái ra sứ thần chạy tới Nam Man đế quốc, muốn kết minh rồi tiến công Thần Châu chúng ta!”

“Hả?” Diệp Phong nghe vậy cau mày lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn Hứa Sơn và Lưu Khiết vẫn im lặng, lập tức hiểu rõ vì sao bọn họ đến nơi này tìm mình, lúc này phất tau nói:” Bãi giá hồi cung, truyền lệnh chúng thần đến đại điện hành cung nghị sự!”

Hoàng thượng vừa mới hiển lộ võ công siêu tuyệt , đã khắc sâu đậm vào trong đầu mọi người. Đối với thực lực khủng khiếp của hắn đều e ngại, bây giờ nghe hắn phát lệnh ra nào dám không theo, lập tức lĩnh mệnh bãi giá. Lưu Khiết và Hứa Sơn đối với võ công siêu tuyệt của hoàng thượng cũng đều hết sức kiêng kỵ

Hoàng thượng tức tốc triệu kiến, thêm nữa trong sự âm thầm thúc giục của Lưu Khiết và Hứa Sơn, quan viên hai đảng ở đế đô, trong lòng tất biết đã có chuyện lớn, nhận được truyền lệnh lập tức lấy hết tốc độ bình sinh, chạy tới đại điện hành cung, trong lúc đó thầm trì trao đổi tham khảo vì sao hoàng thượng lại triệu kiến khẩn cấp bọn họ.

“Chúng ái khanh vội vã dùng tốc độ rất mau đó!” Diệp Phong cùng Lưu Khiết, Hứa Sơn đi vào đại điện hành cung, nhìn chúng quan viên đang bàn luận, làm ra vẻ cười đùa một tiếng, đi lên trên bậc thềm, uy phong ngồi xuống, quan sát Lưu Khiết, lập tức ra lệnh cho người khác cấp cho nàng ghế ngồi.

‘Thái hậu vào điện nghe chánh sự, đây là lần đầu tiên a? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?’

Quan viên hai đảng không biết tình huống, mắt thấy thái hậu tiến vào chánh điện nghe chính sự, đều lộ ra thần sắc hoang mang. Bất quá quan viên của phe thái hậu mang theo ít nhiều sắc mặc hoan hỉ, mà những người còn lại của phe tể tướng ngoài trừ Hứa Sơn biết rõ, tất cả sắc mặt đều khó coi.

“Hứa tể tướng, khanh nói cho chư vị ái khanh một chút tình hình ngày hôm nay đi!” Diệp Phong nhìn bộ dạng bối rối của quần thần dưới điện, thản nhiên nói với Hứa Sơn, người sau liền đem chuyện sáu nước sắp liên minh, nói cho quần thần trong điện.

“Cái gì? Sáu nước liên minh tấn công. Cái này làm thế nào có thể cho phải?” Quần thần hai đảng nghe Hứa Sơn nói xong, lập tức khiếp sợ mở miệng nghị luận.

Diệp Phong nhìn các thần tử dưới điện mà chỉ có thể nhẫn nại có hạn, trong bụng bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, ngó Lưu Khiết và Hứa Sơn, nhàn nhạt nói:” Các khanh đối với việc này thấy thế nào?”

Quan viên hai đảng gặp câu hỏi của hoàng thượng, đều nhìn về phía Hứa Sơn và Lưu Khiết chờ bọn họ mở miệng lên tiếng. Lưu Khiết và Hứa Sơn liếc mắt nhìn nhau, người trước tiên phong mở miệng nói:” Tình hình bây giờ, sáu nước tất đã sớm ngầm xác định chuyện liên minh, hiện tại lại phái sứ thần, chỉ bất quá là đi tuyên cáo cho thiên hạ tình hình. Theo tình huống trước mắt của nước ta, căn bản không có cách nào ngăn cản được liên quân sáu nước. Ai gia cho rằng tập hợp binh lực của cả nước, di chuyển Đế đô về phía Đông, muợn địa thế thuận lợi mà phòng thủ, có lẽ có thể tránh đi tai họa diệt quốc!”

Phía Đông Thần Châu nhiều núi cao nước chảy xiết, địa hình này đối với việc phòng thủ rất có lợi. Nhưng di rời đế đô về phía Đông thì cũng bằng với việc chắp tay đem hơn phân nửa giang sơn cho người ta. Diệp Phong nghe vậy tuy biết đây là kế hoạch trước mắt rất tốt, nhưng vẫn ngầm từ chối đề nghị của Lưu Khiết như trước. Bởi vi vương bài của hắn, đã đến trung bộ của Tây Sa đế quốc.

Hoàng thượng đang nghĩ cái gì, dưới điện quần thần tất nhiên không biết. Nhưng lời Lưu Khiết vừa ra, quan viên của phe Thái hạu , đã lập tức ào ào phụ hóa. Diệp Phong trông thấy vậy nhìn nhìn Hứa Sơn, nâng chung trà lên uống một ngụm trà xanh, nhẹ giọng hỏi:” Hứa tể tướng có suy nghĩ gì?”

Đối diện với việc sáu nước liên minh, vẫn có thể y nguyên trấn định như thế. Hoàng thượng không phải đã có cái kế sách gì chứ? Hứa Sơn nhìn thần sắc điềm tĩnh của Hoàng thượng, trong đầu suy nghĩ cảnh giác, ngoài miệng cung kính đáp:” Theo tình hình này, cái nhìn của lão thần và thái hậu giống nhau. Không biết Hoàng thượng đã có kế sách vạn toàn hay không?”

Tể tướng thừa nhận đồng tình với lời nói của Thái hậu, không chỉ có quan viên của hai phe lộ ra vẻ mặt bất ngờ, mà Lưu Khiết cũng nhìn Hứa Sơn, lại nhìn hoàng thượng bình tĩnh tự nhiên, không có chút vội vàng nào, hơi nhíu mày, thầm hô sơ xuất, cũng cảm giác sự điềm tĩnh của hoàng thượng như thế có chút kì quái.

“Báo…..khải bẩm Hoàng thượng, phương Bắc báo tin thắng trận. Định đông vương Liễu Trường Hà, dễ dàng tiêu diệt quân phản bội, sắp khải hoàn hồi triều!” Tiểu thái giám giơ cao tấu chương báo tin thắng trận, hết sức phấn khởi tiến vào điện quỳ xuống bẩm báo.

“Tốt, rất tốt, Định đông vương quả nhiên dũng mạnh như năm xưa!” Diệp Phong xem kết quả tấu chương lấy từ trong tay Ti Lễ thái giám, hưng phấn ha ha cười to, sai người mang bản đồ tới, trải ở trên bàn, nghiêm mặt nói:” Truyền lệnh tướng thủ hoàng lăng Cơ Thanh Phong lập tức vào cung đến gặp!” Nói xong, cúi đầu quan sát bản đồ, không nhiều lời nữa.

Lưu Khiết, Hứa Sơn cùng quan viên hai đảng, nghe tin thắng trận từ phương bắc báo về, đều mừng rỡ, nhưng thấy Hoàng thượng trấn tĩnh như thường sai người đi tìm tướng quân thủ hoàng lăng, tất cả đều không rõ suy nghĩ của hắn, tò mò người nhìn ta, ta nhìn người, không biết như thế nào cho tốt, đành phải im lặng chờ đợi.

“Tướng trấn thủ hoàng lăng Cơ Thanh Phong, tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế , vạn vạn tuế!” Cơ Thanh Phong phụng mệnh chạy tới, tiến vào trong điện, quỳ xuống cung kính tham bái.

“Ái khanh bình thân!” Diệp Phong mỉm cười ra hiệu cho Cơ Thanh Phong bình thân, ngẩng đầu lên rồi nói: “Cơ ái khanh, hiện giờ Nam Man, Tây Sa, Bách Cổ, Đông Du, Bắc Du, sáu nước biên hoang liên minh, muốn chiếm lãnh thổ Thần Châu ta. Trẫm muốn cho khanh tới phương Nam, tạm thời thay chức thống soái Hoàng vệ quân. Khanh có bằng lòng không?”

Cơ Thanh Phong nghe vậy cả kinh, lập tức mừng rỡ vạn phần mà khấu đầu tạ ơn, “Tạ ơn ân điển của hoàng thượng, Cơ Thanh Phong nhất định dốc hết khả năng, không phụ hoàng ân!”

Dựa vào uy vọng danh tướng của Cơ thị ở Thần Châu đế quốc, Cơ Thanh Phong văn võ song toàn đi đảm nhiệm thống soái Hoàng vệ quân, chắc chắn có kẻ dưới phục tùng. Lưu Khiết cùng Hứa Sơn và chúng quan viên, thấy hoàng thượng sắc phong cho Cơ Thanh Phong, cũng không phản đối cái gì. Dù sao binh quyền của Hoàng vệ quân, hiện giờ đang ở trong tay hoàng thượng.

“Hoàng thượng, ngài chuẩn bị ứng phó như thế nào với liên minh sáu nước?” Lưu Khiết nhìn thấy hoàng thượng không triệu hồi Hoàng vệ quân, ngược lại phái một thống soái đi tiếp quản, nhịn không được nói ra sự nghi hoặc trong lòng.

“Toàn lực nghênh chiến!” Diệp Phong thản nhiên lên tiếng phát lệnh.

“Cái gì? Toàn lực nghênh chiến?” Lưu Khiết, Hứa Sơn, Cơ Thanh Phong cùng chúng quan viên nghe vậy đều kinh hãi, khó có thể tin hoàng thượng lại đưa ra một sư lựa chọn không sáng suốt như thế. Theo thực lưc tàn suy yếu nhược của Thần Châu, đối chọi với đại quân như lang như hổ của sáu nước, cái này căn bản không mảy may thắng được!

“Hoàng thượng suy nghĩ lại, khả năng của quốc gia ta thật sư khó có thể chống lại liên quân sáu nước!” Ngoại trừ Cơ Thanh Phong, Lưu Khiết cùng đám người đều mở miệng khuyên bảo.

Diệp Phong nghiêm mặt cười nói:” Các khanh không cần lo lắng, sự cử động của sáu nước đều ở trong sự tưởng tượng của trẫm. Trẫm đã sớm liên minh với một đại quốc mạnh mẽ ơ hải ngoại, phối hợp cùng năng lực hiện nay của Thần Châu ta, thừa sức ngăn cản liên quân sáu nước!”

“Đại quốc ở nước ngoài??” Lưu Khiết, Hứa Sơn, Cơ Thanh Phong cùng mọi người giật mình nhìn Diệp Phong, “Hoàng thượng, vùng biển xung quanh Thần Châu đại lục, ngoại trừ Quy Bổn tiểu quốc trên Quy đảo đại lục, còn lại hình như không có quốc gia có năng lực gì a?”

“Các khanh không cần phải lo lắng suy nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung binh lực, đóng ở những vùng biên giới có lợi thế địa hình, hết sức canh phòng nghiêm ngặt, trẫm nhất định sẽ cho các ngươi biết sự ngu xuẩn cỡ nào của liên quân sáu nước!” Diệp Phong uống ngụm trà, cười lạnh vô tình, “ Nếu như trong một tháng các khanh không thấy có hy vọng, trẫm lập tức nghe theo đề nghị của các khanh, di chuyển Đế đô về Đông!”

Hứa Sơn, Lưu Khiết cùng với chúng quan viên, nghe xong lời nói của hoàng thượng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên nói các gì, đành tạm thời nghe theo ý tứ của hoàng thượng. Như vậy cho dù, nếu trong một tháng thật có thể như theo lời của hoàng thượng, là tốt hơn hết, còn nếu không thể, chuyện dời Đế đô về đông hoàng thượng sẽ nghe bọn họ.

Lưu manh hoàng đế trông bề ngoài của hai đảng tương đối không có phản đối, trong lòng hết sức hài lòng. Lúc này hắn cùng các đại thần khác bắt đầu nói vấn đề tập trung binh lực, lựa chọn địa điểm canh phòng nghiêm mật, cho đến khi màn đêm phủ xuống, tất cả mọi chuyện tương đối thương nghị ổn thỏa, mới ra lệnh cho Cơ Thanh Phong lập tức đi trước xuống phía Nam.

“Hứa tể tướng, ngài nói quyết định lần này của hoàng thượng, có thể có hy vọng không? Hải ngoại đại quốc gì đó có thể sẽ xuất hiện không?” rời khỏi hoàng cung, công bộ thượng thư Vương Minh, đi ở trên đường tò mò hỏi Hứa Sơn.

“ Không biết, hoàng thượng hôm nay đã không phải là hôn quân vô năng năm đó dù sao chỉ có thời gian một tháng, dựa theo ý tứ của hắn mà làm đi. Nếu như không được chúng ta sẽ dời đế đô về phía đông. Các ngươi nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng làm hoàng thượng nổi giận, nếu không nhằm vào võ công tuyệt thế của hắn hiện giờ, cho dù có thiên quân vạn mã, cũng không chắc chắn ngăn cản được hắn giết người!” Hứa Sơn chau mày, dường như có suy nghĩ dặn dò chúng quan viên bên cạnh.

“Tỷ, các người ở đại điện thương nghị lâu như vậy, đã nghĩ ra đối sách gì chưa?” Lưu Khiết vừa mới tiến vào tẩm cung tạm thời, muội của hắn Lưu Vũ Phi liền tò mò tiến lên hỏi.

Lưu Khiết thấy vậy lập tức đem toàn bộ sự tình diễn ra, nói cho muội muội. Lưu Vũ Phỉ nhịn không được nghi hoặc nói:” Hải ngoại đại quốc? Cái này rốt cuộc hoàng thượng là sao? Thần thần bí bí!”

“ Vũ Phỉ, ngươi nhận thấy võ công của hoàng thượng như thế nào?” Lưu Khiết nhíu màu nhìn muội muội mà hỏi.

“Trừ mấy lão quỷ ẩn cư trong lời đồn, nếu không chỉ sợ là không có ai có thể địch nổi!” Lưu Vũ Phi trầm tư trả lời. Lưu khiết hỏi:” Ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn?”

“Tỷ tỷ đánh giá ta quá cao rời. Hôm nay nhìn hắn cùng quỷ hồn kỳ quái kia đánh nhau, ta mới biết được thế nào là cường giả chân chính. Lấy thực lực của ta, miễn cưỡng có thể đấu thế lực ngang nhau với quỷ hồn!” Lưu Vũ Phỉ lắc đầu cười khổ.

“Không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ có đại quyền, lại có võ công tuyệt thế uy niếp quần thần, con đường của ta sau này, chỉ e sẽ không đi tốt a.. ” Lưu Khiết cảm khái nói thầm.

“ Tỷ, ngươi không cần phải bi quan như vậy, hoàng thượng kia cho dù cường thịnh trở lại, hắn cũng không có thực quyền quá lớn. Hơn nữa ta một mình một người không phải là đối thủ của hắn, nhưng cộng thêm các cao thủ còn lại của tà giáo, có thể không để hắn ngang ngược được. ” Lưu Vũ Phi ôn nhu khuyên bảo, “ chuyện của sau này thì sau này hãy nói đi, có lẽ đến lúc đó có thể nghĩ ra toàn bộ kế sách mà!”

“ A a, lời muội muội rất có đạo lý, ta quá đa sầu đa cảm rồi, bây giờ quan trọng nhất chính là đối mặt với liên quân sáu nươc!” Lưu Khiết mỉm cười nói. Tạm thời đè sầu lo trong lòng xuống.

## 216. Chương 216 - Binh Lâm Thành Hạ Bách Quan Sầu，hoàng Đế Trướng Trung Nhạc Du Du

Sáu nước liên minh là lần đầu tiên từ trước đến nay ở Thần Châu đại lục. trong chốc lát bị những kẻ ngồi lê đôi dép truyền khắp cả lục địa. Dân chúng Thần Châu đế quốc không ở trong liên minh, đều hiểu rõ cả sáu nước này nhất định muốn tấn công nước mình, cả ngày lo lắng sợ hãi, phập phồng bất an. Cả Thần Châu đế quốc giống như bị đám mây bi ai bao phủ.

Đối mặt với những tình thế bất lợi này, lưu manh hoàng đế sau khi bí mật thu Thiên tử kiếm, lập tức nghĩ ra ý chỉ tuyên cáo cả nước, đem ngự giá đích thân tới trước biên giới, thề sống chết bảo vệ quốc gia, tuyệt không thối lui co rút,bản thân không làm vua mất nước, dân không làm nô lệ vong quốc!

Tuyên cáo vừa ra, theo đó quan viên của hai đảng thái hậu, tể tướng đều phối hợp, dựa theo kế hoạch của Diệp Phong, tập trung toàn bộ binh lực của cả nước đi đến biên giới, khiến cho dân chúng nhìn thấy hoàng thượng vô năng năm đó đối mặt với cường địch sáu nước, chẳng những không lập tức chạy trốn, ngược lại muốn ngự giá thân chinh bảo vệ đất nước, mặc kệ hắn là vì ngôi vị hoàng đế của mình hay là vì thần dân thiên hạ, trong lòng bách tính cũng an tâm chút ít.

Vì hưng vong của quốc gia, người dân có trách nhiệm đều thấy hoàng đế vô năng đối diện với sáu nước cường địch cũng không vứt bỏ con dân mà chạy trốn, nên các lộ anh hung hào kiệt của Thần Châu giang hồ không muốn làm nô lệ mất nước, đương nhiên đều chạy ra biên giới, muốn hiệp trợ quân đội kháng địch.

Liên minh sáu nước đối với bảy mươi vạn binh tướng của Thần Châu, cùng hành vi đi ra biên cảnh của các lộ hào kiệt giang hồ, có tâm ý rất khinh thường. Trước mặt hai trăm vạn quân của liên minh, đế quốc Thần Châu thối rữa nhiều năm, cơ bản không chịu nổi một kích!

Quan viên hai đảng có quyền cao chức trọng trước mặt ở Thần Châu đế quốc đối với việc phải lấy trứng chọi đá, mà còn hành động ngự giá thân chinh của hắn, cảm thấy rất là nghi hoặc, không hiểu hắn rốt cuộc nắm chắc cái gì mà muốn chiến sáu nước. Đồng thời, các lộ hào kiệt giang hồ có thể động thân tương trợ, cũng làm thế lực hai đảng rất bất ngờ !

Hiện nay liên minh sáu nước tập trung đại quân đã tới gần phái ngoài biên giới Thần Châu. Một trận đại chiến hiếm thấy chưa từng có trong lịch sử sắp bộc phát!

Cửa khẩu phía Tây, là một cửa khẩu trọng yếu sau cùng của Thần Châu đế quốc và Tây Sa đế quốc. Vì nguyên ngân không đủ binh lực, bởi vậy một ít thôn nhỏ ở cửa khẩu phía Tây, tất cả bị Thần Châu đế quốc buông bỏ. Còn thì cư dân di chuyển vào các nơi sâu quan nội. Diệp Phong muốn chọn tây môn quan làm điểm, làm trận đánh đầu tiên của hắn ở Thần Châu đế quốc.

Màn đêm buông xuống, trong soái trướng doanh trại của ba mươi vạn đại quân Tây Sa đế quốc, nguyên soái A Bố Đô tướng mạo uy vũ, thân hình cường tráng, mặt chiến giáp hoàng kim của Tây Sa, ngồi ở vị trí chủ soái nhìn bản đồ trên bàn, hướng tới các tham tướng đang nửa quỳ ở trướng hỏi:” Hoàng đế ngu xuẩn béo mập của Thần Châu đã đến cửa khẩu phía tây rồi sao?”

“ Bẩm báo nguyên soái, mật thám quan nội dùng bồ câu đưa tin, hoàng đế Thần Châu đã đến phía Tây từ một canh giờ trước. Theo như binh lính quan sát, hiện nay hoàng đế Thần Châu tựa hồ đang bãi giá ở trên lầu cửa khẩu nhìn về đội hình quân ta!” Tham tướng cung kính trả lời.

“Ha ha ha, tục truyền hoàng đế Thần Châu ngu ngốc vô năng kia, gần đây dường như biết võ công. Chờ lúc xuất trận, ta Đạt Nhĩ Lạp nhất định phải biết so tay với vị vua này!” Đạt Lạp Nhĩ, dũng sĩ đệ nhất Tây Sa đế quốc, cao lớn uy mãnh, thân trên để trần, ngồi ở ghế đầu dưới trướng, nghe xong lời nói của tham tướng, nhịn không được mở miệng cười to.

“Hoàng đế Thần Châu này quả thực không biết tốt xấu gì, sở hữu phía đông có lợi thế địa hình hiểm yếu không lùi, lại muốn liều mạng đánh bừa đại quân sáu nước. Nếu là đế quốc Thần Châu của mấy trăm năm trước, có lẽ không sợ liên minh sáu nước. Nhưng lấy tình hình hiện nay của Thần Châu đế quốc, muốn đối kháng với đại quân sáu nước, căn bản là tự tìm đường chết” Chúng tướng dưới quyền đều nói.

“Cuồng Sa tướng quân nghe lệnh!” Nguyên soái A Bố Đô nhìn nhìn Cuồng Sa tướng quân Kha Lạc Bố đang ngồi bên phải Đạt Nhĩ Lạp, hạ lệnh nói:” Báo cho binh tướng của ngươi, rạng sáng ngày mai chính thức tấn công tây môn quan!”

“Vâng!” Kha Lạc Bố tướng quân nghe vậy hưng phấn đứng dậy lĩnh mệnh.

“ Không hổ là các binh sĩ sinh tồn ở trong sa mạc. Nhìn qua quân đội của Tây Sa đế quốc này không chỉ có kỷ luật nghiêm minh, mà còn có một đàn voi hung dữ mạnh mẽ!”

Trên thành Tây môn, lưu manh hoàng đế nhìn về nơi đóng quân của địch quân ở hướng Tây, mở miệng thở dài khen ngợi, quay đầu lại hỏi thống lĩnh cấm vệ quân Lưu Mãnh ở phía sau:” Lưu thống lĩnh, nếu là ngươi suất lĩnh mười vạn cấm vệ quân Thần Châu, mượn vào lợi thế của cửa khẩu bảo vệ Tây quan, chống cự ba mươi vạn binh tướng của Tây Sa, ngươi tự nhân có thể ngăn cản bao lâu?”

“Bẩm hoàng thượng, nếu là lương thảo sung túc, sĩ khí bình thường, thần nắm chắc việc phòng thủ buộc địch rút quân. Nhưng nếu với thế cục hiện tại này để phòng thủ, thần thật sự khó có thể dự đoán có thể kiên trì thủ trong bao lâu!” Lưu Mãnh trong lòng bất đắc dĩ thầm than, ngoài miệng cung kính trả lời.

Lấy sĩ khí đã suy sụp, kinh nghiệm tác chiến của mười vạn cấm vệ quân không cáo, đối chọi với sĩ khí dâng cao của ba mươi vạn chiến sĩ dũng mãnh hàng năm sinh sống ở sa mạc, còn phải lo lắng cho tình thế của năm đại chiến trường khác, Lưu Mãnh đối diện với loại chiến tranh không hiểu rõ này, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào cho vị hoàng thượng thần thần bí bí đến nghênh chiến này.

“Hoàng thượng, theo cái nhìn của lão thần, bây giờ lui giữ phía Đông có thể giảm bớt không nhỏ tổn thất. Nếu muốn chân chính đánh tiếp thì hãy nghĩ lui lại, chỉ sợ binh lực của nước ta đại bại không ít” Tể tướng Hứa Sơn nhìn trận thế của Tây Sa đế quốc, trong lòng càng thêm cho rằng hoàng thượng khăng khăng ngang ngạnh rất không sáng suốt.

“Hoàng thượng, khoảng thời gian một tháng của người, đã còn không tới năm ngày nữa, nhưng tình huống vẫn như cũ đối với chúng ta rất bất lợi. Ai gia đồng ý với ý kiến của Hứa Tể tướng, hãy cứ lui giữ phía Đông đi!” Thái hậu nghiêm mặt khuyên bảo. Hoàng thượng ngự giá thân chinh, Lưu Khiết và Hứa Sơn thân là đứng đầu hai đảng, tất nhiên là phải đi theo.

“Ha ha ha,thái hậu, Hứa tể tướng, các người đều đánh giá quá cao quân đội Tây Sa rồi. Mặc dù bọn chúng cường hãn hơn cấm vệ quân rất nhiều, nhưng trẫm không có để chúng trong mắt. Tiếp tục qua hai ngày nữa, các người sẽ biết cái gì mới kêu chân chính là binh đoàn vô địch!” Diệp Phong nhìn Lưu Khiết và Hứa Sơn, cáp cáp cười to vài tiếng hết sức lông bông, xoay người nghênh ngang đi khỏi tường thành.

Lưu Khiết và Hứa Sơn nhìn tình huống này, nhìn nhau một cái, trong lòng có chút hối hận đã theo ý tứ của hoàng thượng đến đây nghênh chiến, nhưng giờ cho dù hối hận cũng không còn kịp. Hoàng thượng bản thân dựa vào võ công siêu tuyệt, tuy bọn họ có thực quyền rất lớn, cũng không e ngại bọn họ. Với lại nếu lúc này manh nha phản lại, giang sơn của Thần Chân tất hẳn sẽ hai tay dâng tặng cho lục quốc.

Không thể tránh né được, Lưu Khiết, Hứa Sơn cùng đông đảo quan viên triều đình đi cùng đến đây, đành chờ hai ngày sau có thể xuất hiện kỳ tích không.

“Hoàng thượng, người rốt cuộc nắm chắc cái gì có thể ngăn con sóng dữ, đánh lui liên quân sáu nước? Thật sự có đại quân của hải ngoại tới trợ giúp không? Bây giờ không có thể đùa giỡn như vậy!”

Diệp Phong trở lại đại trướng xa hoa của hoàng đế, Liễu Nhược Yên đi theo tới đây, cùng Hứa Lâm và Tô Vân đã ăn mặc cải trang bí mật đến, đều vây quanh lo lắng hỏi. Đối với chuyện thế lực của mình ở Tây hải đã chạy đến, Diệp Phong không có tiết lộ với bất luận người nào, nếu không chuyện hắn giả hoàng thượng này nhất định sẽ lộ ra. Bởi vậy Liễu Nhược Yên tam nữ cũng giống đám người Lưu Khiêt, không giải thích được hắn vì sao tự cho có nắm chắc đánh lui đại quân sáu nước.

“Không có nói đùa, trẫm thân là Hoàng đế của Thần Châu, há có thể đối với chiến hỏa mà đùa giỡn. Các nàng chỉ cần tin tưởng trẫm là được, không cần suy nghĩ nhiều!” Diệp Phong mỉm cười lên tiếng, đi tới long sàng mềm mại dễ chịu, nhìn Hứa Lâm và Tô Vân mặc trang phục cung nữ màu hồng nhạt, ngẫm lại gần đây bôn ba ngày đêm đã không có chơi đùa với các nàng, vì thế không nhịn được cảm giác có chút hưng phấn dâng lên, “ Lâm nhi, Vân nhi, đi sai người chuẩn bị nước cho trẫm, bôn ba trên đường, rốt cuộc có thể tắm rửa thoải mái, ngủ trên giường một giấc rồi”

Liễu Nhược Yên trông hoàng thượng đoan chắc như vậy, kìm nén nghi vấn ra khỏi miệng. Hứa Lâm và Tô Vân nhìn ánh mắt si mê của hoàng thượng, lập tức hiểu rõ ý niệm trong đầu hắn, trên mặt cùng hiện lên mây đỏ, cũng có chút khát vọng được sủng hạnh. Dù sao đi đến đây, các nàng hóa trang làm cung nữ, vẫn duy trì khoảng cách với hoàng thượng, không thể tưởng tượng bản lĩnh của Hiền phi, có thể rất dễ dàng bồi tiếp hoàng thượng!

“Ông…...”

Diệp Phong mắt thấy Hứa Lâm và Tô Vân ra khỏi trướng, nhàn hạ vô sự, ôm Hiền phi ngồi ở bên giường, từ trong túi Như ý càn khôn lấy ra Thần Châu chí bảo “Thiên tử kiếm”, một tiếng rút kiêm ra khỏi vỏ xanh biếc, nhìn thân kiếm trong suốt sáng long lanh, tán ra hơi lạnh uy nghiêm, than thở nói:” Thiên tử kiếm này không biết là chế tạo từ vật gì, không chỉ sắc bén vô cùng, còn trong suốt xuyên thấu, quả nhiên là bảo vật hiếm có” Vừa nói, thoáng vận kình vào kiếm trên tay, chỉ thấy chín long khí tử kim vòng quanh thân kiếm và cánh tay hắn, bay dạo xung quanh.

“Thiên tử kiếm là sự tượng trưng chân long thiên tử, hoàng thượng được bảo vật này, có thể nói như hổ thêm cánh!” Liễu Nhược Yên dán ở ngực trái Diệp Phong ôn nhu nói,” nhưng sao cho đến nay ngài không chịu tin tưởng thần thiếp hoàn toàn vậy, tại sao lại không thể đem toàn bộ bí mật nói cho thần thiếp?”

“Hắc hăc, điều đó dùng ra bản lĩnh của nàng hầu hạ trẫm đi. Nếu nàng đêm nay có thể thắng được trẫm, nàng muốn biết cái gì trẫm đều nói cho nàng!”

“Như vậy sao được, hoàng thượng ngài biết rõ thiếp không phải đối thủ của ngài, lại nói như vậy,chàng thật xấu a!”

“ Được,được, cái đó còn cộng thêm Lâm nhi và Vân nhi nữa, chỉ cần các nàng ba đêm có thể thắng được trẫm, muốn biết cái gì cũng không có vấn đề!”

Hiền phi Liễu Nhược Yên lần đầu lộ vẻ quyến rũ làm nũng, lưu manh hoàng đế thấy vậy hơi bị ngẩn ngơ, si mê, thêm cho nàng điều kiện khác, bàn tay xấu xa không thể chờ thêm nữa mà cùng điên cuồng kéo xé, đem ông quần cung trang màu trắng của Liễu Nhược Yên, ở trên người xé giống như vải rách, chẳng những không tìm cách che đi thân thể trắng nõn, mà còn tăng thêm tính dụ hoặc của mỹ nhân.

“Hoàng phi nữ nô của trẫm, xuất ra toàn bộ bản lĩnh của nàng đi, nếu không ngày mai nàng nhất định bị trẫm cưỡi không xuống giường được, ha ha!”

Lưu manh hoàng đế cười dâm một tiếng, cởi long bào vứt xuống giường, quỳ gối giữa hông mỹ nhân, tách ra chân ngọc trắng bóc thon dài của nàng, đỡ lên vai, nắm chặt chân ngọc không xương nhu nhược kia, thô bạo tiến vào cấm địa mềm mại của mỹ nhân, cưỡi điên cuồng, không kiêng kỵ.

Hứa Lâm và Tô Vân, dẫn cung nữ khiêng bồn tắm siêu lớn, tiến vào trong trướng, trông thấy màn giường được buông xuống, trong đó truyền ra tiếng thống khoái và sung sướng của Hiền phi cùng tiếng rên rỉ, lập tức liền biết Hoàng thượng lại bắt đầu hoang dâm, vội vàng ra hiệu cho cung nữ bỏ bồn tắm xuống đi ra khỏi trướng.

Sắc lang bệ hạ nhìn hai vị tuyệt sắc ra ngoài đã trở về, lập tức đã tập hợp các tư thế, ôm Liễu Nhược Yên vừa đi vừa trùng kích, tiến vào bồn tắm siêu lớn để nàng đứng vịn ở cạnh bồn, từ sau lưng lợi dụng cưỡi điên cuồng, đồng thời cũng kéo hai vị tuyệt sắc vào trong bồn. Giống như Hiền ohi xoay lưng về phía hắn hình thành tam giác quyết đồn, để cho hắn có thể tùy tâm sở dục đùa bỡn hoang dâm..

## 217. Chương 217 - Nhất Kiếm Chiến Thiên Quân

Lúc hoàng hôn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng chói lọi đất trời, ở sa mạc hoang vu khô khan cách doanh trại Tây Sa đế quốc hơn năm mươi dặm về phía Tây Nam, Băng sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, hầu tước của liên minh nhân tộc, thân mặc áp giáp nặng màu bạc sáng lóa của long kỵ, nhìn nhìn Kiệt Nã Tư, Khải Đặc, Ai Đứa, Thụy Ân, Phỉ Phỉ , Khang Địch cùng sáu binh đoàn trưởng ở bên cạnh, nói:” Các vị, thời gian không còn nhiều nữa, dựa theo ý tứ của đoàn trưởng đại nhân, chúng ta nên bắt đầu hành động được rồi?”

Khải Đặc, Kiệt Nã Tư, Ai Đức, Thụy Ân, Khang Địch năm người nghe vậy, không trả lời ngay, tất cả đều quay đầu nhìn Phỉ Phỉ, thái độ rất rõ ràng, đều hỏi ý kiến của mỹ nữ tinh linh này. Từ khi Diệp Phong bắt đầu rời đi, sự vụ bên kia Tây hải, cơ hồ đều giao cho các giai nhân hoặc tình nhân bí mật của hắn xử lý, cho nên Tư lược đoàn gần đây như Khải Đặc, Ai Đức, đều tương đối thích vỗ mông ngựa Phỉ Phỉ.

Sắp có thể nhìn thấy tình nhân, tâm trạng hôm nay của tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ rất tốt, nhìn ánh mắt của năm người Kiệt Nã Tư, Khải Đặc, lại nhìn sắc mặt hơi không biết làm gì của Lạp Phỉ Nhĩ, hơi gật đầu nói:” bắt đầu đi!”

Có một lời của Phỉ Phỉ, Khải Đặc, Lạp Phỉ Nhĩ sáu ngươi lấp tức xoay người gọi các thành viên Tư lược đoàn đang xếp hàng, Liệt diễm kỵ sĩ, Long ưng kỵ sĩ, Bạch điêu xạ thủ, Hỏa thương xạ thủ, Hỏa pháo xạ thủ,, Lôi đình đao khách, thành viên bảy đại binh đoàn lực chiến đầu cực mạnh của Tư lược đoàn, toàn bộ xếp hàng chỉnh tề!

“Xuất phát!”

Theo một tiếng hiệu lệnh của Phỉ Phỉ, bảy đại binh đoàn lập tức kết hợp thành đội hình trật tự, nhanh chóng thẳng tiến về Tây môn quan, Long ưng kỵ sĩ và Bạch điêu xạ thủ tốc độ cao nhất bay lượn trên không trung, tiếp theo là Liệt diễm kỵ sĩ và Đại địa kỵ sĩ bôn ba ở sa mạc, Hỏa thương xạ thủ cùng Lôi đình đao khách, thì ở hai cánh của hỏa pháo xạ thủ mà đi!

Bên kia ngoài cửa Tây môn quan, nguyên soái A Bố Đô của Tây Sa đế quốc, thân mặc áo giáp của quân đội Cuồng Sa, cầm trong tay loan đao đi ra trước trận. nhìn tướng sĩ của nước mình, trong công thành chiến dũng mãnh không sợ, thâm chí chính mình đánh trống vì các tướng sĩ mà đánh trợ uy, khiến cho các tướng sĩ bắc thang bắn tên, tất cả sĩ khí dâng cao, tiếng hô giết rung trời!

Nếu bàn về thủ đoạn hành hạ người, nguyên soái A Bố Đô có thể so với các tướng lãnh của Thần Châu đế quốc còn cao minh hơn nhiều. Rạng sáng đến cường công một lần, không đợi đại quân Thần Châu thu dọn chuẩn bị đầy đủ, đã lại tấn công tiếp.

“Ai, thật sự là những chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết, nếu là quân ta có thể có khí thế thấy chết không sợ này của họ, có phải tốt bao nhiêu a!” Ở trên cổng thành, tể tướng Hứa Sơn nhìn quân đội như bão cát của Tây Sa đế quốc dũng mãnh can đảm tấn công, lại nhìn nhìn gương mặt sầu lo của binh tướng nước mình, nhịn không được đành bất đắc dĩ lắc đầu cảm khái.

“Đáng hận Thần Châu đế quốc đã thối nạt nhiều nắm, lại cũng không có cái huy hoàng và cường thịnh của năm xưa! “ Thái hậu Lưu Khiết cùng nhing xuống tình hình chiến trận mà lắc đầu bùi ngùi.

Lưu manh hoàng đế đang thoải mái hút thuốc, nghe xong lời nói của hai người, nhịn không được cười nói:” Thái hậu và Hứa tể tướng đều các đại nhân vật quyền cao chức trọng ở Thần Châu, sao đối mặt với chiến trường bé xíu này, lại không có tự tin như thế? Kế hoạch của trẫm đã tiến hành sớm trước một ngày. Thần Châu quốc thổ tuyệt không có rơi ở trong tay man nhân ở nơi hoang vu này!”

Nói trắng ra ai cũng hiểu, nhìn không thấy hy vọng thực sự, Lưu Khiết, Hứa Sơn và quan viên đi theo loan giá, đối với thế cục trước mặt của Thần Châu, vẫn như cũ lo lắng đến cực điểm. Trước mắt dựa vào tin truyền báo của những quân phòng thủ, sáu cứ điểm đại phòng thủ, toàn bộ đã lọt vào sự mãnh công, không đầy một tháng, Thần Châu đế quốc tất bại không thể nghi ngờ!

“Uy, hôn quân của Thần Châu đế quốc, binh tướng của ngươi căn bản không cách nào ngăn cản sự tiến công của quân ta, mau mau mở cổng thành đầu hàng, nguyên soái A Bố Đô của chúng ta có thể đảm bảo ngươi không chết!” Tây Sa đệ nhất dũng sĩ Đạt Nhĩ Lạp, nghe theo sự phân phó của A Bố Đô, vận dụng tuyệt học độc môn Hổ khiếu công, đứng ở trước trận dương dương đắc ý cao giọng gào lên.

“Ha ha ha, dân tộc dã man các ngươi ở nơi hoang vu, chỉ biết cậy mạnh hiếu thắng, để cho binh sĩ xung phong tự tìm đường chết, không biết vận dụng đầu óc, lại còn mồm xuất ra ý tứ cuồng ngôn bảo trẫm đầu hàng, quả thực là một đám dã thú đến chiếm tiện nghi!” Diệp Phong trên cổng thành, nhìn Đạt Lạp Nhĩ xích lõa thân trên, khinh thường nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại có thể truyền khắp cả chiến trường.

“Thằng bé Thần Châu, khoe sự lợi hại của miệng lưỡi, ngươi cứu không được quốc gia sắp bị diệt. Nếu là nam nhân thì ra khỏi thành đến đây cùng ta Đạp Nhĩ Lạp đánh một trận, để cho ngươi biệt sự lợi hại của dũng sĩ Tây Sa ta, ngươi dám không?” Đạt Lạp Nhĩ dùng sức quơ quơ hai thanh thiết chùy ngàn cân trong tay, nhìn Diệp Phong khinh thường hét lớn.

“Chuyện tiếu lâm, thứ hoàng đế rác rưởi ngu ngốc vô năng này, há có thể là đối thủ của đệ nhất dũng sĩ Tây Sa chúng ta, hắn không sợ đập thành thịt nhão sao? Ha ha ha…..” Binh tướng quân Cuồng Sa trên chiến trường, đều ha ha cười to. Còn binh tướng Thần Châu nghe được trong lòng rất không thể tiếp thụ.

“Man ngưu nhỏ bé của dã man dân tộc, lại có can đảm hướng đến trẫm mà khiêu chiến. Hôm nay trẫm liền cho ngươi biết thần uy thiên triều kêu là gì!”

Diệp Phong ở trên không hạ xuống, chắp tay đứng ở trước trận thế của dại quân Tây Sa ngoài trăm bước, hai mắt lạnh lẽo nhìn thiên quân vạn mã trước mặt, cùng sự giật mình của Đạt Nhĩ Lạp, khinh thường nói:” Một thân cậy mạnh, lại cũng có thể xưng là Tây Sa đệ nhất dũng sĩ, xem ra nơi của dã man tộc các ngươi, không hề có nhân tài có thể nói chuyện!!”

“Ha ha ha, không nghĩ rằng hoàng đế vô năng trong lời đồn, quả nhiên thân có võ công siêu tuyệt. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi không biết khi ra khỏi thành, càng gia tăng tốc độ mất nước của ngươi!”

Nguyên soái A Bố Đô thúc ngựa đứng ở trung tâm đại quân, nhìn hoàng đế Thần Châu đứng ở trước mặt ngoài trăm thước, vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi cười to ha ha. Dưới loại tình huống này, A Bố Đô muốn giết chết đối phương, có thể nói là dễ dàng!

“Xong hết rồi, hoàng thượng sao càn rỡ như thế, chính mình lại đi ra chịu chết!” Tế tướng Hứa Sơn trông tình huống ngoài thành, trong lòng lo lắng, nhịn không được thở dài nói:” lão phu lúc đầu thật không nên nghe theo ý tứ xuất chinh của hắn. Thần Châu đế quốc hết rồi, hết rồi…..”

“Ài!” Lưu Khiết nhìn nhìn Hứa Sơn thở dài, trong bụng thầm than một tiếng, bắt đầu lo lắng sau khi binh bại nên làm cái gì bây giờ. Nhiều quan viên phía sau hai người, phần lớn binh tướng phía dưới, dường như cũng đều chán nản một nửa.

Tướng lĩnh xông lên công thành của Cuồng Sa đế quốc, nhìn hoàng đế địch nhân ở tiền trận phía sau lưng mình, lại nhìn khí thế càng suy sụp của binh tướng Thần Châu, trong lòng mừng rỡ, xoay người quát bộ hạ, toàn lực lui về sau, chạy gấp đến hoàng đế của địch nhân, có cơ hội giết thủ lãnh cao nhất của địch, không cần phải lãng phí tính mạng của binh lính.

Lưu manh hoàng đế một thân một mình, đứng ở trong hai mặt giáp công của địch quân, nhìn binh tướng và quan viên ở bên trong Tây môn quan, liếc liếc nhìn hai mặt quân địch, tỏ khí phách lẫm liệt vung tay nói to:” Không nghĩ rằng hôm nay trẫm may mắn có thể độc chiếm thiên quân vạn mã. Đến đây đi, dân tộc dã man, để trẫm nhìn xem các ngươi có thể chịu được bao nhiêu lâu!”

Bất kể hoàng đế này năm xưa có vô năng bao nhiều, hiện tại hắn thể hiện khí thể của kẻ làm vua không sợ thiên quân vạn mã, đã đáng được kính trọng. Thử hỏi trong thiên hạ, có thể bao bao nhiêu người có thể giống như hắn đối mặt với thiên quân vạn mã mà không biến sắc như vậy?

Kể cả A Bố Đô ở trong binh tướng quân Tây Sa, trong lòng cũng dấy lên một tia ý nghĩ kính nể. Và những binh tướng Thần Châu ở trong Tây môn quan cũng chấn động nổi lên một chút tinh thần.

“Các tướng sĩ, mở cổng thành theo Thống soái đi cứu giá!” Hoàng thượng nếu chết, Thần Châu tất sụp đổ. Thống soái cấm vệ quân Lưu Mãnh mắt thấy hoàng thượng bị đại quân vây quanh, liền muốn mở cổng thành suát binh, đi ra ngoài cứu giá.

Trên chiến trường không có tiếng hô chém giết. Diệp Phong nghe rõ lời nói của tướng quân Lưu Mãnh, ngẩng đầu lên nhìn nhìn sắc trời, nhàn nhạt nói:” Lưu thống soái đừng vội hoảng hốt, những binh hèn tướng nhát của dã man tộc này, trẫm còn không để vài mắt, đợi ở trong thành chờ lệnh trẫm!”

“ Ngươi, trẻ con giỏi này, không biết sống chết này, hôm nay ông nọi ngươi nếu không đập ngươi thành thịt nhão, ta mẹ ngươi sẽ theo họ ngươi!!” đệ nhất dũng sĩ Tây Sa Đạt Nhĩ Lạp, bị Diệp Phong nói, tức giận oa oa kêu to, vung vảy song chùy cất bước điên cuồng xông lên, thề muốn đem hoàng đế đối diện đạp thành bùn nhão!

“ Hừ đại man ngưu cũng không phải rất đần, lại muốn theo họ trẫm, nhập vào hoàng triều Chu thị của ta. Đáng tiếc, hoàng triều Chu thị của ta không thu nhận loại man hoang ngu ngốc này!”

Diệp Phong trông Đạt Nhĩ Lạp than thở cười khẽ, từ trong túi Như ý càn khôn lấy ra Thiên tử kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú nhìn địch binh quanh mình, không có chút sợ hãi nào cười lạnh nói:” Đến đây đi, để trẫm mở mang hiểu biết các ngươi rốt cuộc có phải những dũng sĩ chân chánh không sợ hãi không!”

Dứt lời, toàn lực vận hành ma khí trú vào bên trong Thiên tử kiếm, vung kiếm vẫy ra chín đạo long khí tử kim, xen lẫn là các hắc mang kiếm khí hung tàn bạo ngược, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt luồn vào bên trong đám địch quân, kéo lên một trận tinh phong huyết vũ, tiếng kêu thê lương thảm thiết!

‘Di? Long khí tử kiếm? Cái này không phải là công phu của quỷ hồn ở hoàng lăng năm đó sao? Cái thanh kiếm kia hình như cũng là của quỷ hồn sao?’ Thiên tử kiếm niên đại đã lâu, Lưu Khiết và Hứa Sơn cùng quan viên cũng không nhận ra, bây giờ nhìn thấy hoàng thượng xuất ra thanh kiếm này, trong lòng đều nhớ tới quỷ hồn trong hoàng lăng, trong đầu có chút mơ hồ nghi hoặc.

“Man ngưu, nhớ kỹ lấy, chỉ biết cậy vào sức mạnh, vĩnh biễn cũng không thành được cao thủ, nhìn trẫm ban cho ngươi một chiêu!”

Binh tướng vây quanh Diệp Phong, bị hắn đột nhiên phát ra chín đạo long khí tử kim cùng kiếm khí hắc mang, lại càng hoảng sợ, đoán đây là chân khí của cao thủ Thần Châu. Đạt Lạp Nhĩ dưới sự kinh ngạc, còn không có phải ứng tiếp theo, đã thấy Diệp Phong như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn năm thước, vung kiếm xuất ra chín đạo long khí tử kim, đem hắn nổ tan xương nát thịt.

Hài hước cho dũng sĩ đệ nhất của Tây Sa, ngay cả một chiêu của lưu manh hoàng đế cũng đỡ không nổi!

“ Hừ, cho dù võ công siêu tuyệt cũng không có thể là địch thủ của đại quân ta, cung tiễn thủ chuẩn bị, giương tên bắn chết hắn!”

Nguyên soái A Bố Đô cưỡi ngựa đứng ở trung tâm đại quân, không nghĩ Hoàng đế vô năng trong lời đồn lại cường hãn như thế, quá ngoài ý muốn, mắt thấy bạn thân Đạt Lạp Nhĩ bị giết, tức giận nhịn không được hừ lạnh, hét lớn ra lệnh bắn tên, muốn bắn cẩu hoàng đế này thành con nhím!

## 218. Chương 218 Lưu Manh Phát Uy, Tư Lược Đoàn Diệt Địch.

“Sưu sưu sưu..sưu sưu sưu…..” Xạ thủ trong Tây Sa đại quân, nghe theo mệnh lệnh của nguyên soái, nhắm vào hoàng đế địch quân mà cùng bắn vạn tiễn. Chớp mắt chỉ thấy tên bay ùn ùn đến, như cuồng phong bạo vũ, vụt thắng tới Diệp Phong, căn bản không cho hắn khe hở né tránh nào!

“Một đám xạ thủ nhỏ nhoi muốn lấy mạng của trẫm, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày!”

Diệp Phong đối mặt với mưa tên ùn ùn kéo đến, khinh thường hừ lạnh một tiếng, vận hành chánh ma nhị khí cương nhu hợp thành. Ở bên ngoài cơ thể hình thành một quả cầu hai màu trắng đen, bao bọc đan xen xoay quanh cơ thể hắn, xoay tròn cực nhanh, càng lúc càng lớn, tưởng chừng như tất cả mũi tên bắn trúng quả cầu nhị khí, toàn bộ bị hút vào. Chỉ trong nháy mắt quả nhị khí đã thành một trái cầu cổ quái bọc kín bởi cung tên.

‘Cái này, đây là công phu gì? Lại không sợ vạn tiễn cùng bắn?” Nguyên soái A Bố Đô nhìn trái cầu nhị khí đầy cung tên, quá rung động, vô cùng không hiểu cẩu hoàng đế đã dùng công phu gì.

“Nguyên soái, nghe nói võ công của Thần Châu, cho tới bây giờ không thể cùng lúc tu luyện chánh ma nhị khí. Hoàng đế này hình như khai sáng ra kỳ tích, theo ta ngài về trước quân doanh chờ Mạc tướng quân đến đối phó với hắn đi!” Tướng quân Cuồng Sa Kha Lạc Bố, mắt thấy Hoàng đế Thần Châu võ công khủng khiếp, lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn, muốn cho nguyên soái về trước quân doanh.

“Hừ, bất luận hắn dù có mạnh, rốt cuộc cũng chỉ là một người. Đối mặt với binh tướng quân ta, hắn cuối cùng cũng có khoảnh khắc mệt mỏi mà thôi!” Nguyên soái A Bố Đô làm dụi xuống một chút tâm trạng, coi thường cười lạnh, hạ lệnh cho chiến sĩ Cuồng Sa xông lên, xạ thủ tiếp tục bắn.

“Hô…...sưu sưu sưu..”

Trong lúc xạ thủ đại quân đang chuẩn bị cùng bắn tên lần thứ hai, Diệp Phong bên trong quả cầu bị hàng loạt mũi tên găm vào, bỗng vận kình đem toàn bộ cung tên bắn ngược trở lại. Trong nhất thời chỉ thấy cung tên trên quả cầu nhị khí, như ác quỷ lấy mạng, bắn vào toàn bộ binh tướng xung quanh hắn, khiến người ngã ngựa đổ, chết nhưng rơm rạ.

“Hảo, hoàng đế chúng ta võ công có một không hai ở trời đất, phóng mắt khắp thiên hạ, không người nào có thể địch nổi!”

Bên trong Tây môn quan, không biết ai muốn vỗ mông ngựa liền hô to một tiếng như vậy, kéo theo binh tướng tận mắt chứng kiến thần công của hoàng đế, đều theo đó mà hô to vang dậy. Sĩ khí đã mất trước đây, tựa hồ trong nháy mắt này quay về mà dâng cao dữ dội.

“Đáng ghét, Chu Ngọc Long, hôm nay bổn soái rất muốn cho binh tướng của ngươi chết thảm, trả giá bằng máu…..” Nguyên soái A Bố Đô trông thấy phần lớn binh tướng Tây Sa bị bắn chết, quá đau lòng, nhìn Diệp Phong trầm giọng gầm lên, chưa biết nói gì tiếp, đã nghe phía Tây chợt truyền đến từng hồi từng hồi rồng ngâm lảnh lót cao vút.

‘Chuyện gì xảy ra vậy?’ A Bố Đô, Kha Lạc Bố cùng chúng nhân Tây Sa, và mọi người ở trong Tây môn quan, nghe được âm thanh long ngâm. Tất cả đều nhìn về phía tây với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Sau một cái nhìn, hết thảy đều kinh hãi phát hiện phía tây có quái long cùng đại điêu chở người ùn ùn mà kéo đến.

“Tốt, viện binh đã tới, thống lĩnh cấm vệ quân Lưu Mãnh nghe lệnh, lập tức dẫn binh tướng Thần Châu ta, ra cổng giết địch!”

Diệp Phong mắt thấy phía tây Long ưng kỵ sĩ đoàn và Bạch điêu xạ thủ đoàn đã đến, lập tức hưng phấn giơ cao tay quát lên, vung kiếm mang theo chín đạo long khí, chém giết địch quân, điên cuồng tàn sát, giống như ác ma đoạt mệnh.

“Giết!!!” Băng long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, thấy đoàn trưởng đại nhân ở phía dưới, bị tầng tầng binh lính địch quân vây quanh, lập tức giơ súng hô tô một tiếng, suất lĩnh long ưng kỵ sĩ đoàn, giương sung xông vào quân địch, liều mạng giết địch!

Cùng lúc đó, một trận nổ mạnh “Oanh oanh oanh” kinh thiên động địa bất chợt vang lên, đại doanh Tây Sa bị hỏa pháo bộ đội của Tư lực đoàn oanh tạc mãnh liệt, khiến cho tất cả binh tướng chưa xuất chiến ở bên trong quân doanh, hoảng sợ vạn phần, tránh né chung quanh, liên tục kêu thảm thiết…..

“Cái này, cái này.. cái này hình như là Diệu vũ hỏa pháo??”

Năm ngàn năm trước, đại lục Thần Châu từng xuất hiện một do thợ thủ công hỏa khí tên là Hàn Diệu Vũ đúc ra hỏa pháo Diệu Vũ chấn động đại lục, làm vua các nước đều them thuồng. Đáng tiếc nguời này sau khi bị gian tặc hãm hại, dẫn đến Diệu Vũ hỏa pháo và phương pháp chế tạo, toàn bộ theo đó biến mất.

Bây giờ quan viên bên trong Tây môn quan, nhìn thấy tình huống trong quân doanh Tây Sa bị hỏa pháo oanh tạc, lập tức nghĩ đến Diệu Vũ hỏa pháo năm đó khiến vua các nước rất tiếc nuối.

“Các tướng sĩ, viện binh hùng mạnh của chúng ta đã tới. Vì sự quanh vinh của dân tộc, vì dân chúng ở trong nước, xông lên!”

Thống lĩnh cấm vệ quân Lưu Mãnh, nghe lệnh của hoàng thượng, mắt thấy thật sự có viện binh hùng mạnh tới trợ giúp, lập tức hùng tâm phấn chấn, ra lệnh cho binh lính mở rộng cổng thành, suất lĩnh cấm vệ quân sĩ khí đã dâng cao, hướng đến địch quân triển khai phản công!

“Diệu Vũ hỏa pháo? Không thể nào, trên đời này sao có thể còn nhiều Diệu Vũ hỏa pháo vây?” A Bố Đô đối mặt với cục diện tới đột ngột, quá rung đông khó có thể tin nói thầm một tiếng, lập tức tỉnh ngộ hạ lệnh:” Mau, toàn quân lui về phía sau, bắt bộ đội hỏa pháo của địch nhân!”

Nguyên soái vừa ra lệnh một tiếng, binh tướng Tây Sa đã sớm kinh hoàng không thôi, lập tức lui về sau như bầy ong vỡ tổ. Diệp Phong nhìn thấy tình huống này há có thể dễ dàng buông tha bọn chúng, lúc này phân phó cho Long ưng kỵ sĩ đoàn và Bạch điêu xạ thủ đoàn đi ngăn chặn, hét to ra lệnh cho Lưu Mãnh suất cấm vệ quân cùng mình điên cuồng truy kích chém giết phía sau!

“Giết!” Quân doanh của Tây Sa bị hỏa pháo oanh tạc, đã trở nên rối loạn. A Bố Đô muốn suất binh đi bắt bộ đội hỏa pháo của địch binh, lại lọt vào sự phục kích ở hai cánh của Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn và đại địa kỵ sĩ đoàn cưỡi ma thú, tức khắc bị bộ đội trước giờ chưa từng gặp này, đánh cho không ứng phó kịp. Phía trước hỏa pháo bộ đội của Tư Lược đoàn, có lôi đình đao khách và hỏa thương xạ thủ đứng chặn, căn bản không cho phép quân Tây Sa làm tổn thương đến bộ đội hỏa pháo. Dưới sự mãnh công lẫn nhau, hai bên tiến vào trận chiến kéo dài kịch liệt!

“Thật kì dị, bộ đội quá hùng mạnh, đây là viện binh của đại quốc nước ngoài mà hoàng thượng nói sao? Mặc dù binh lực không nhiều lắm, nhưng có hỏa pháo này, đế quốc Thần Châu của chúng ta có lẽ thật sự được cứu rồi!” Thái hậu Lưu Khiết cao quý xinh đẹp đứng ở trên lâu thành, nhìn chiến trường phía Tây, mừng rỡ nói thầm, đồng thời trong lonhg có chút ít sợ hãi. Lấy võ công tối cao của hoàng thượng hôm nay, thêm nữa lại có đồng minh cường hãn như vậy, chỉ sợ sau khi dẹp yên loạn bên ngoài, nàng cùng Hứa Sơn sẽ rơi vào sự đả kích!

So với sự sợ hãi của Lưu Khiết, chúng quan viên ở đây cùng vui mừng xen kinh hãi khi có viện quân cường đại, đồng thời cũng lo lắng sự việc sau này. Chỉ có tâm trạng của Hứa Sơn hơi tốt một chút, dù sao ông có nữ nhi bây giờ rất được hoàng thượng sủng ái.

Tiếng hô quát chém giết rung trời, tiếng pháo ầm vang, cùng tiếng ngựa kêu thảm thiết liên miên không dứt. Ban đầu đại quân Tây Sa chiếm ưu thế tuyệt đối. Đối mặt với Tư Lược đoàn cùng cấm vệ quân Thần Châu hai mặt giáp và hỏa pháp oanh tạc, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Lưu manh hoàng đế vung Thiên tử kiếm, điên cuồng vẫy ra long khí tử kim, giống như cuồng long xuất hải, điên cuồng chém giết ở trong lòng quân địch, hoàn toàn không có địch binh nào có thể ngăn một chiêu của hắn, không bao lâu hắn đã vọt tới A Bố Đô cũng ở trong trận thế.

“Nguyên soái vô tri của dã man dân tộc, hôm nay trẫm muốn cho ngươi biết, cái gì kêu là thiên ngoại hưu nhân, thiên ngoại hữu nhân. Sau khi ngươi chết không lâu, trẫm nhất định khiến cho chủ tử của ngươi cùng nhau xuống địa ngục!”

Nhìn thấy nguyên soái của địch nhân cách mình chưa đầy trăm thước, Diệp Phong phi thân bay lên, cười lạnh tàn sát bừa bãi, vung kiếm tung ra chín đạo long khí, mốt thế bổ xuống hắn ở phía dưới, dưới ánh mắt hoảng sợ của A Bố Đô.

“Không…..” Nguyên soái A Bố Đô lúc đầu đầy lòng tin tưởng, không cam lòng hét lên một tiếng không hoàn chỉnh, đã bị long khí nổ thành tan xương nát thịt.

“Nguyên soái chết rồi…..” binh tướng Tây Sa, mắt thấy nguyên Soái thủ lãnh của bọn chúng bị giết, đều kinh hãi, sĩ khí càng thêm suy sụp, bị Tư Lược đoàn và Cấm vệ quân giết đã không thành đội ngũ, chạy trốn xung quanh!

“Các ngươi là những tiểu dân ở nơi hoang vu, lại dám can đảm liên mình với các dân tộc nhỏ yếu còn lại quấy nhiều quốc thổ Thần Châu của ta. Ban đầu trẫm định phải đem tất cả các người giết hết, nhưng nhìn trời cao có đức hiếu sinh, chỉ cần các ngươi mau chóng buông khí giới đầu hàng, trẫm sẽ tha chết cho các ngươi!”

Diệp Phong bốc người lên cao, nhảy đến một gã đang cưỡi trên lưng một long ưng kỵ sĩ, vận dụng Sư tử hống từ trên cao truyền xuống, nhìn binh tướng Tây Sa đang hoảng hốt chạy trốn phía dưới, trầm giọng hô lên.

Trong quân đội khó tránh khỏi có không ít tên cứng đầu cứng cổ không biết sống chết, Diệp Phong vừa nói xong, vài tên tướng lãnh Tây Sa đang chạy trốn, lập tức mở mồm tức giận phản bác, may có bạch điêu xạ thủ của Kiệt Nã Tư trong nháy mắt bắn giết đánh gục, mới dẹp loạn ý niệm phản khánh trong đầu đám tướng lãnh còn lại, tất cả đều dẫn bộ hạ buông khí giới đầu hàng!

Chiến tranh kết thúc, Thần Châu đế quốc giành được thắng lợi hoàn toàn. Thái hậu, tể tướng cùng chúng quan viên bên trong Tây môn quân và Liễu Nhược Yên, Hứa Lâm, Tô Vân vừa nghe thấy tin truyền đến đều cao hứng xuất quan đến đây nghênh giá!

Ở khoảng cách xa không nhìn rõ tướng mạo của viện binh, Lưu Khiết, Hứa Sơn,Liễu Nhược Yên đám người phía đầu hàng nghênh đón hoàng thượng, trông thấy rõ tướng mạo của đám người Lạp Phỉ Nhĩ, Kiệt Nã Tư, Khải Đặc đi theo phía sau hoàng thượng liền thần sắc kinh ngạc. Tất cả đều lộ ra vẻ mặc ngạc nhiên, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy dị nhân tộc như này.

“Hoàng thượng, những dũng sĩ này chính là viện binh của đại quốc hải ngoại mà ngài nói sao?” Liễu Nhược Yên tò mò nhìn đám người Lạp Phỉ Nhĩ,hỏi ra điều mà mọi người trong lòng nghi hoặc.

“Ha ha ha đúng vậy, những dũng sĩ này là viện quân cường lực của trẫm!” Diệp Phong chỉ vào đám người Lạp Phỉ Nhĩ, cao hứng cười to như diễn kịch, đám người Lạp Phỉ Nhĩ sơm đã biết nên làm như thế nào, vừa nghe Diệp Phong nói xong, lập tức lấy lễ nghi thân sĩ của Tây hải, hướng về mọi người vấn an. Chúng nhân thấy vậy trong lòng cảm thấy mới mẻ.

“Chư vị quý tộc tôn quý của Đông hải Thần Châu, chúng ta là bộ đội chủ lực dưới trướng của hai vị nữ vương của liên minh Nam Bắc đại lục ở Tây hải. Hai vị nữ vương liên minh từng bí mật đi du lịch thưởng thức cảnh sắc ưu mỹ của Thần Châu đại lục, tình cờ gặp hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng, vừa gặp hoàng thượng đã ái mộ, định hạ hôn ước. Lần này chúng tôi phụng mệnh của hai vị nữ vương, đến đây hiệp trợ hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng chống đỡ những kẻ xâm lượng không biết sống chết!” Đứng ở phía sau Diệp Phong, tên mập mạp xấu xí hay nịnh bợ Ai Đức đem những lời nói lấp liếm chuẩn bị trước đó, mồm mép ăn nói bừa bãi mà nói ra.

‘Tây hải nữ vương? Du lịch Thần Châu? Vừa thấy hoàng thượng đã ái mộ còn định hạ hôn ước? cái này…..” Lưu Khiết, Liễu Nhược Yên, Hứa Sơn cùng mọi người nghe Ai Đức nói xong, cùng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng sự thật trước mắt đã xảy ra, bởi vậy bọn họ không thể không tin.

“Lôi Ân, nhân gia cùng tỷ muội đều nhớ chàng, đuổi nhanh những người này rời đi một chút!” Tinh linh mỹ nữ Phỉ Phỉ, hai tròng mắt như có nước vẫn thâm tình để ý tới người yêu, thấy bọn họ nói chuyện không dứt, đành mở miệng nhỏ giọng thúc giục.

“Trước mắt hơn hai trăm vạn đại quân của hai vị hôn thê của ta đã xuất hiện ở sáu đại chiến trường. Bây giờ trẫm muốn dẫn hầu tước Lạp Phỉ Nhĩ đi trước đến các nơi khác để đánh tan hoàn toàn liên minh sáu nước” Diệp Phong nghe xong câu thúc giục của tinh linh mỹ nữ, cũng kìm nén sự ngứa ngáy trong lòng, lúc này nói căn dặn:” Thái hậu, Hứa tể tướng, việc còn lại ở đây sẽ do hai vị các người thay mặt trẫm xử lý đi!”

Nói xong, hắn dùng ánh mắt ý bảo hoàng hậu, Hiền phi, Đức phi tam nữ ngoan ngoãn chờ đợi, cùng đám người Lạp Phỉ Nhĩ đi về hướng Nam, chuẩn bị thông qua Truyện Tống Trận đã sơm bố trí chu đáo, đến chiến trường phương Nam. Để lại Thái hậu, Tể tường cùng quan viên hai đảng dõi theo bóng lưng hắn, quay mặt nhìn nhau không biết làm sao, không nghĩ đến hoàng thượng lại cùng nữ vương có lực lượng như vậy có hôn ước, tương lai của bọn họ rất tăm tối

## 219. Chương 219 - Cửu Biệt Trọng Phùng，đông Tây Tương Tụ

Có hàng trăm vạn hùng binh của liên minh Nam Bắc nhân tộc đai lục cùng sự phối hợp, giúp đỡ của hỏa pháo, đồng thời tiêu diệt toàn quân Tây Sa đế quốc, mãnh liệt tấn công doanh trại của ngũ quốc. Cũng vì khinh thương, mà vô tình bị thương nặng, binh lực năm nước tổn thất lớn. Thắng lời kỳ tích thuộc về Thần Châu đế quốc!

Màn đêm hạ xuống, ở chiến trường phương nam cửa Bạch Hổ, thống lĩnh hoàng vệ quân ra sức ngăn cản đại quân nam man. Cơ Thanh Phong cùng tướng lãnh mang ánh mắt khiếp sợ nghênh tiếp lưu manh hoàng đế cưỡi rồng cùng bộ đội viện quân bên ngoài kinh người.

“Tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Âm thanh rung động, đối với lễ nghi của hoàng gia, Cơ Thanh Phong cùng tướng lĩnh không dám quên, gần như ngay lập tức mang thuộc hạ chạy vộ ra cửa, nghênh đón Hoàng thượng nhập quan.

“Chúng khanh bình thân!” Diệp Phong nhìn chiến trường, mắt thấy tổn thất không nhiều lắm, gật đầu hài long, hướng về quân giữ cửa hạ lệnh nói: “mở rộng cửa ra, nghênh đón quân liên minh của trẫm vào thành khánh chúc!”

“Vâng!” Binh lính giữ cửa nghe vậy, cung kính lĩnh mệnh, mở rộng cổng Thanh Long thật to. Theo một tiếng lĩnh mệnh của Diệp Phong, tất cả binh tướng tiến vào cửa Thanh Long.

Bởi vì Tư Lực đoàn khủng bố cùng đại danh Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ, hiện nay ở Nam Bắc đại lục không ai không biết. Tướng lãnh quân liên minh khi âm thầm tiến đến trợ giúp Thần Châu đế quốc, thì có không ít người nhận thức Diệp Phong. Bất quá bọn họ nhận được chỉ ý của nữ vương, vô luận sự tình gì cũng không được nói lung tung, phải nghe mệnh lệnh từ Lôi Ân công tước. Bởi vậy bọn họ trong lòng liền có nghi hoặc nhưng cũng không dám trái lệnh

“Cơ thống lĩnh, tướng sĩ đã chiến đấu mệt mỏi. Tối nay phải tiếp đón mọi người cho tốt, thuận tiện mang quân đến từ Tây hải, nhấm nháp một chút mĩ thực Đông hải của chúng ta”

Tiến vào cổng, hoàng đế lưu manh ngậm điếu thuốc, sảng khoái phân phó Cơ Thanh Phong. Diện mạo đó hoàn toàn không cân xứng với khí thế của hoàng đế, căn bản chỉ là một tiểu lưu manh.

Nhưng dù hình tượng hoàng đế hay lưu manh như thế nào, với sự hiểu biết cùng thực lực cường đại của hắn, Cơ Thanh Phong đều không dám thất lễ, nghe xong phân phó, lập tức cao giọng hạ lệnh tiếp đãi. Chủ nhân có võ công siêu tuyệt, thủ đoạn cao minh, còn có liên minh cường đại, hắn căn bản không còn lo lắng.

Dặn dò một số việc vụn vặt xong, hoàng đế lưu manh cùng mỹ nữ tinh linh của hắn, một mình tiến vào trướng bồng rộng thùng thình. Không có ngoại nhân ở đây, Phỉ Phỉ nhớ tên lưu manh đã lâu, lập tức hô lên một tiếng, nhào vào ngực Diệp Phong làm nũng, kể ra nỗi khổ tương tư.

“Ha ha ha, tiểu Phỉ Phỉ xinh đẹp vẫn còn ưa khóc như vậy. Tốt rồi tốt rồi, mau mang Truyện Tống Trận ra, để ta thấy các nàng nào!” Diệp Phong hai tay ôm Phỉ Phỉ, nhìn thân hình giai nhân vừa khóc vừa nói, cao hứng ha ha cười to.

“Hừ không có một điểm lương tâm nói an ủi nhân gia một chút, đã vội vã muốn thấy các nàng kia!” Phỉ Phỉ ỷ ôi trong lòng Diệp Phong, nhìn hình dáng cao hứng của hắn, trong lòng cũng mang theo vui sướng, miệng thoát ra một tiếng kiều sân bất mãn, từ không gian giới chỉ thả ra Truyện Tống Trận.

Bên kia, trước mặt Diệp Phong là tiếng khóc của hảo Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Đế Na, Á Sắt Lâm, Ái Lệ Ti, Tuyết Lị lục nữ, mắt mòn mỏi chờ đợi Truyện Tống Trận mở ra, lập tức trước sau đi vào.

“Lôi Ân..” Ánh mắt nhớ ái nhân đã lâu, sáu vị giai nhân đi ra từ Truyện Tống Trận, đều mừng rỡ vây quanh hắn. Thời gian ruột gan lo lắng cho hắn cuối cùng cũng chấm dứt.

“Ha ha, chư vị ái phi, trẫm nhớ các nàng thật là khổ a. Lại đây, để trẫm hôn một cái!” Diệp Phong đắc ý dung khẩu khí hoàng đế, lôi kéo thị nữ Nguyệt Nhi, tình phụ Đế Na, Á Sắt Lâm giáo hoàng, Ái Lệ Ti công chúa, Tuyết Lỵ MM, mỗi người hôn một cái, cuối cùng tiến đến đối diện với Lộ Lộ, một tay mang nàng nhập trong lòng ngực, tại bên tai nhẹ nhàng nói: “Lộ Lộ,thiếu gia rất nhớ nàng, không có nàng hầu hạ hàng ngày, thực khó chịu a”.

“Lộ Lộ cũng nhớ thiếu gia. Thiếu gia sau này đừng tiếp tục rời xa Lộ Lộ nha!” Lộ Lộ hướng về thiếu gia tưởng nhớ ngày đêm, nhìn thiếu gia lại như xưa đối với mình rất sủng ái, nước mắt kích động, nhịn không được trào ra.

“Thế nào, ta nói đúng chứ, thiếu gia quả nhiên là chính xác thích Lộ Lộ nhất!” U Nguyệt Nhi đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn các chư nữ khác hắc hắc cười.

“Ài, Lộ Lộ gặp ai làm cho người ta thích!” Nữ nhân lớn tuổi nhất, Á Sắt Lâm giao hoàng phong tao xinh đẹp, cười dài nhìn Diệp Phong, nói về Lộ Lộ.

Lộ Lộ chăm sóc ôn nhu, lương thiện, điều này chư nữ dều rõ ràng minh bạch. Diệp Phong đặc biệt sủng ái nàng, chư nữ cũng hiểu. Bởi vậy mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không có ý đối địch với Lộ Lộ.

“Hắc hắc, nữ giáo hoàng ngồi tít trên cao của chúng ta, như thế nào trong mắt lại mang theo một cỗ mãnh liệt dục vọng vậy?” Diệp Phong đại sắc lang nhìn dục niệm trong ánh mắt của phong tao Á Sắt Lâm, vươn tay phải, ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng, bàn tay to dùng sức trên nhục đồn tròn trịa săn chát siết một cái.

Á Sắt Lâm thuận thế dựa vào lồng ngực Diệp Phong, phong tình vạn chủng, tại bên tai hắn thấp giọng: “ngươi là tiểu sắc lang, lại dám buộc bổn giáo hoàng vẫn ở Tây hải, một mình ở đây hưởng phúc, có tin hay không lão nương cho ngươi đội nón xanh?”

“Nàng này chưa đủ lẳng lơ, chờ lão tử giải quyết xong hết chiến loạn bên này, khẳng định mỗi ngày chơi đùa nàng đến nỗi không xuống giường được!” Diệp Phong hung hăng vỗ một cái tại mông to của thục nữ lẳng lơ này, nhẹ giọng cười dâm.

“Sách sách, hai người các ngươi dám trước mặt chúng ta âm thâm thầm nói chuyện, thật là chẳng biết sống chết a!” Đế Na xinh đẹp động lòng người nhìn hình dáng Diệp Phong cùng Á Sắt Lâm ôm nhau gần gũi âm thầm to nhỏ, hừ nhẹ một tiếng, nhẫn nại hàm tiếu, nghiêm mặt nói: “Lôi Ân, mau tìm ba hũ dấm chua của chàng đi. Khi chàng không có mặt, các nàng ấy rất buồn rầu đó.”

“Ân, ta hiểu mà, các nàng về trước đi. Sự tình bên này giải quyết xong, quay lại kinh thành Thần Châu, ta lập tức thu xếp mọi chuyện. Sau này mang tất cả các nàng theo ta ngủ trên một giường!” Diệp Phong híp mắt nhìn chư nữ cười xấu xa,ý bảo các nàng tạm thời quay trở về, bảo Lộ Lộ cùng Nguyệt Nhi, đi tìm Tĩnh Hương, Liên Na và Mộng Hinh.

So với cái ôm nhiệt tình nóng bỏng của chư nữ trước đó, ba hũ giấm lớn vừa bước ra từ Truyện Tống Trận, nhìn thấy Diệp Phong tiến đến bổ nhào, phấn quyền điên cuồng đập, lỗ tai kéo mãnh liệt, yêu kiều quát Diệp Phong không có lương tâm. Sau khi vứt bỏ sự tình tại Tây hải làm các nàng phiền muộn, bản thân lại làm hoàng đế Đông hải ôm mỹ nhân.

“Tốt rồi, tốt rồi, ba vị lão bà đại nhân của ta, là ta sai, đều là ta sai. Một thời gian không nhìn thấy, ta vì nhớ các ngươi muốn chết. Mau, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta ngủ đi …..ha ha…..”

Diệp Phong biết rõ biện pháp giải quyết tam nữ tốt nhất bây giờ, chính là mang các nàng lên giường làm các nàng không còn một chút khí lực tính toán với mình. Nếu không khẳng định buổi tối hôm nay hắn chịu đựng không nổi. Bởi vậy lúc này cười to 1 tiếng, lập tức mang Tĩnh Hương tam nữ đi vào giường, điên cuồng xé rách váy các nàng, ra hiệu Lộ Lộ cùng Nguyệt Nhi tới hỗ trợ đè Liên Na và Mộng Hinh, còn mình đè Tĩnh Hương quỳ ở đầu giường, mặc nàng phản kháng giãy dụa, cường ngạnh tiến vào trong, làm hắn tưởng niệm đã lâu cấm địa mềm mại này. Sau một thời gian chia ly bắt đầu hưng phấn dâm loạn.

…..…..…..…....

Đối với người nhớ nhung ái nhân như Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na, các nàng cảm thấy tức giận với hành vi thân mật cuồng bạo của Diệp Phong sau đó đương nhiên hợp lại đối phó, hờn dỗi đấm vài cái. Nhưng cũng thừa nhận, đòi chân thật trừng trị Diệp Phong, các nàng cũng không thể.

Liên minh sáu nước mắt thấy Thần Châu đế quốc đột nhiên xuát hiện viện quân kì bí, đều cảm thấy cực độ rúng động không giải thích được. Đặc biệt là Tây Sa đế quốc, ba mươi vạn đại quân bị tiêu diệt, quốc lực lâm vào cảnh mất nước, căn bản không thể tiếp tục phái binh tham chiến, chỉ có thể điều binh đóng ở biên quan, đề ngừa Thần châu phản công.

Liên minh sáu nước khuyết mất một nước, năm nước còn lại tổn thất thảm trạng như nhau, cũng hiểu được đối mặt với địch nhân dột nhiên xuất hiện một lượng lớn viện quân cùng quân trang hỏa pháo gì đó, bọn họ căn bản không hề có phần thắng. Bởi vậy một vài ngày sau, đại quân năm quốc gia còn lại đình chỉ tấn công, lui binh đóng ở biên quan.

Thần Châu đế quốc lấy một chọi sáu, có viện binh tương trợ, không chỉ có thắng lợi lớn, còn làm bị thương địch quân, dân chúng trong nước vô cùng cao hứng hoan hô. Lo âu trong nháy mắt rời đi Thần Châu đế quốc, thay vào đó là một cảnh tươi tắn tốt lành. Bọn hài tử còn ca ngợi hoàng thượng thật anh minh!

An bài sự tình phòng thủ biên cảnh tốt, tại sáu cửa khẩu để lại một lượng lớn gia nông pháo. Xa giả lưu manh hoàng đế ra oai tại các nơi dưới sự hoan hô ủng hộ của bách tính, tất cả phản hồi Thần Châu đế đô. Hoàng cung chưa trùng tu xong, đại giá hoàng đế tiếp tục ở lại Hành cung.

Đại chiến chấm dứt, phản hồi đế đô, hoàng đế cũng văn võ bá quan đương nhiên khó tránh sắp đặt yến tiệc mừng công. Trên bàn tiệc, Liên Na nữ vương và Tĩnh Hương nữ vương thân mặc vương bào Tây phương hoa lệ, xuất đầu lộ diện, xuất hiện tại trong mắt bách quan Thần Châu, làm bọn người Lưu Khiết, Hứa Sơn đều kinh nghi các nàng tới Thần châu khi nào.

Do Lạp Phỉ Nhĩ cùng chúng nhân ở Tây hải cũng có mặt tại nội sảnh, hôm nay ngồi phía trong, có vẻ thập phần thích thú. Những kẻ Tây hải trọng yếu dưới tay Diệp Phong, toàn bộ cùng Tĩnh Hương, Liên Na ngồi xuống bên trái, chúng quan viên Đông hải cùng thái hậu, hoàng hậu, Hiền phi, Đức phi ngồi xuống bên phải.

“Chúng khanh đừng quá đa nghi, Nam Bắc đại lục có một loại thủy tinh cực kì trân quý, có thể lập thành trận pháp, chuyên chở không gian qua lại. Hai vị nữ vương lần này chính là từ thông qua trận này, từ Tây hải xa xôi chở qua đây mà đến.” Diệp Phong ngồi trên cao nhìn xuống, mắt thấy chúng quan viên tràn ngập nghi hoặc, mỉm cười nói: “Khải Đặc, trẫm cho phép khanh bí mật đặt ở Thanh Long quan ngoại một toà Truyện Tống Trận”

“Vâng!” Khải Đặc nghe vậy cung kính lĩnh mệnh, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một toàn Truyện Tống Trận. Diệp Phong nhìn thấy quan viên Thần Châu thần tình tò mò Truyện Tống Trận, ngẫm nghĩ ra hiệu Khải Đặc tiến vào trận biểu diễn một lần, và hướng về thống lĩnh cấm vệ quân Lưu Mãnh nói: “Lưu thống lĩnh, tiện thể bắt đầu từ khanh, đầu tiên đại biểu chúng thần đi thể nghiệm một chút kích thích từ Truyện Tống Trận!”

“…..tuân chỉ” Khải đặc tiến vào trong trận đột nhiên biến mất, Lưu Khiết, Hứa Sơn, Liễu Nhược Yên cùng mọi người đều vì đó chấn kinh. Lưu Mãnh nghe hoàng thượng yêu cầu chính mình thử trận, có chút khẩn trương, nhưng lập tức ngẫm lại Khải Đặc đi vào đều bình an trở về, có chút ít yên tâm, liền bước vào Truyện Tống Trận.

Thông qua Truyện Tống Trận, Lưu Mãnh nháy mắt xuất hiện tại Thanh Long quan ngoại một cách bí mật: “Cái này, cái này, ta, cái này có thật chăng? Trên đời này lại có trận pháp thần kì như thế? Thần Châu đế quốc ta nếu có bảo bối thần kì bực này điều binh khiển tướng, phối hợp cùng thần uy hỏa pháo, không phải nhất thống thiên hạ trong tầm tay sao?”

Lưu Mãnh đứng ở một chỗ khác của Truyện Tống Trận nhìn bạch lang kị sĩ thuộc Quang Minh Tư Lực đoàn phụng mệnh phòng thủ, nhìn cách đó không xa là Thanh Long quan, dùng hết sức nhéo má mình, không phải cảm giác nằm mơ, lập tức thần sắc kinh hãi rúng động, nhanh chóng phản hồi đại sảnh ở Hành cung, cung kính khom lưng thi lễ Tĩnh Hương và Liên Na, kích động quỳ xuống hướng về Diệp Phong nói: “vạn tuế, thần đã chứng kiến sự thần kì của Truyện Tống Trận. Đế quốc Thần Châu ta nếu có trận này hỗ trợ, hoàng thượng nhất thống thiên hạ trong tầm tay”.

Lưu Khiết, Hứa Sơn, Liễu Nhược Yên cùng chúng nhân Đông hải vừa nghe Lưu Mãnh nói, nhất thời ngạc nhiên vang lên mộ trận nhỏ to nghị luận. DiệpPhong thấy bọn họ như vậy, cười to nói: “Chúng khanh không cần nhiều lời, đợi trẫm cho các ngươi từng người thử qua thì biết thần kì trận này. Bây giờ trẫm có chuyện rất trọng yếu phải tuyên bố.

## 220. Chương 220 - Hạnh Phúc Của Lưu Manh.

Lưu Khiết, Hứa Sơn đứng đầu quan viên hai đảng, nghe hoàng thượng có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, trong lòng đều không khỏi có chút hồi hộp lo lắng, lo sợ hoàng thượng muốn nhân cơ hội này diệt trừ bọn họ. Dù sao bây giờ hoàng thượng không chỉ có võ công siêu tuyệt, hơn nữa có Tây hải đại quốc ủng hộ, muốn giết bọn họ đã không còn kiêng kỵ như ngày xưa!

‘Bọn hỗn đản này, thấy lão tử thế lực to lớn, cuối cùng cũng biết sợ hãi rồi!’ Diệp Phong nhìn xuống thấy bộ dạng khẩn trương của quan viên Thần Châu, trong lòng hung hăng thầm nghĩ, nghiêm mặt nói:” Thần Châu đế quốc ta đã hỗn loạn nhiều năm, các mặt của mình so với các tiểu quốc xung quanh đều không bằng. Nếu không có liên quân Tây hải giúp đỡ, thì chuyện bị sáu nước hủy diệt, chỉ là sớm muộn. mầy ngày gần đây. Trẫm đã nhiều lần suy nghĩ, quyết định làm lại từ đầu các định chế luật pháp về thuế má của đế quốc, cải tổ biên chế quân đội đế quốc, đương nhiên, biên chế lại quân đội tiến hành trên các trụ cột hiện có, biên chế quan viên không thay đổi. Chúng khanh vẫn như trước cần phải chân thành vì đế quốc mà dốc hết sức, hiểu không?”

“Hoàng thượng thánh minh, chúng thần đã hiểu!” Lưu Khiết, Hứa Lâm những người ở hậu cung, Hứa Sơn chúng quan viên nghe Diệp Phong nói xong, như được đại xá, quỳ xuống tâng bốc. Cho dù hoàng thượng chỉnh đốn đế quốc như thế nào, chỉ cần không tước quan vị của bọn họ, đã giống như không bằng trừ đi tâm tư của họ.

“Được, rất tốt, nếu chúng khanh có thể hiểu được ý trẫm, vậy từ ngày mai trở đi, đế quốc lập tức tiến hành cải cách!” lưu manh hoàng đế nhìn chúng thần đang quỳ xuống, cao hứng ha ha cười to, thuận tay lấy cây Phiêu phiêu dục tiên.

Thật ra Diệp Phong cũng từng muốn phải diệt trừ thế lực của hai đảng còn lại, nhưng gần đây nhiều lần nghĩ không ổn. Ngày trước một đảng nguyên soái rõ ràng, đã liên lụy phần lớn quan viên, làm lòng người trong đế quốc hoang mang, các hoạt động tổ chức nảy sinh hiện tượng trì trệ. Cho nên lần này hắn không cho phép hai đảng lập tức bị bài trừ. Tốt nhất có thể uy hiếp thu phục được, nếu như không được, sẽ diệt cũng không muộn!

“Được rồi, trải qua sự thương nghị với hai vị nữ vương, trẫm quyết định sau khi chính thức thực hiện cải cách, lập tức cùng hai vị nữ vương thành hôn, thành lập mặt trận trao đổi Đông Tây đại lục!” Diệp Phong đầy tự tin nói:” Đến lúc đó hai đại quân hợp lại, tung hoành Đông Tây đại lục, nhất định chưa từng có từ xưa đến nay, hùng mạnh không thể ngăn cản!”

“Hoàng thượng thánh minh, nhất thống thiên hạ, thiên thu vạn đại” Chúng quan viên lại tiếp tục nịnh nọt!

Diệp Phong ra hiệu cho chúng khanh bình thân. Khải Đặc trông những quan viên này, nói với tên béo mập thô tục đang gặm xương thịt kho tàu:” Ai Đức, đám gia hỏa kia giống như ngươi ghép lại a, đều nịnh hót thông thạo a!”

“Muốn chết, không rảnh đấu với ngươi!” Ai Đức gặm xong xương thịt kho tàu của Tây hải,cảm giác quá thích, nghe xong Khải Đặc nói, rất tức giận trợn mắt liếc gã.

Hoàng đế đã đạt được mục đích, chúng quan viên cũng không có tổn thất gì. Buổi yến hội gặp mắt này vẫn duy trì đến khi màn đêm phủ xuống. Chúng thần đều rung động sau khi thể nghiệm qua Truyện Tống Truyện, mới thỏa mãn chấm dứt. Bất luận là nòng cốt của Tư Lược đoàn Tây hải, hay là rất nhiều quan viên Thần Châu, hôm nay đều rất hào hứng ăn uống!

Lưu Khiết trở lại tẩm cung tạm thời, đem chuyện trên tiệc rượu, nói cho muội muội Lưu Vũ Phỉ. Người sau suy nghĩ một hồi lâu mới nói:” Tỷ, ta xem hôm nay hoàng thượng đã đưa ra cải cách như vậy, tất không nghĩ giữa lúc khác thanh trừng quan viên hai đảng, làm đế quốc vì tranh quyền mà tê liệt. Hắn rất có thể là muốn dựa vào năng lực của hắn hiện tại mà uy niếp quần thần, ngày sau nếu có ai dám can đảm không thuận ý hắn, sợ rằng khó thoát chết!”

“Ai, suy nghĩ của hoàng thượng hôm nay đã rất rõ ràng, những đại thần kia, khi trở về ngâm lại việc ở tiệc rượu phỏng chừng đều có thể hiểu được. Xem ra Lưu thị nhất tộc của chúng ta ở Thần Châu đế quốc, sẽ không có cách gì để làm bừa bãi không kiêng kỵ giống như vài năm trước được!” Lưu Khiết lắc đầu thở dài bất đắc dĩ.

Lưu Vũ Phỉ thấy thế trầm tư một phen, nhíu mày nói:” Tỷ, hoàng thượng bản thân có võ công siêu tuyệt, lại có sự chống lưng của đại quốc nước ngoài. Ám sát, chính biến, mưu phản đều không thể thực hiện được. Ta coi tỷ hay là nên mau rời khỏi đế đô là hay hơn, để tránh hoàng thượng khi diệt trừ kẻ đối lập, người đầu tiên xuống tay nhằm từ tỷ!”

“Không được, ta nếu đi, địa vị của Lưu thị nhất tộc ở đế quốc khổ tâm đấu tranh trong nhiều năm mới giành được, ắt toàn bộ sẽ mất đi!” Lưu Khiết lắc đầu nói, nhìn muội muội đang lo âu, ôn nhu nói:” Yên tâm đi, dù sao ta là thái hậu của Thần Châu, hoàng thượng cho dù muốn diệt trừ kẻ đối lập, cũng sẽ không giết ta được dễ dàng. Cùng lắm sau này chúng ta không đối địch với hắn, theo ý hắn là được”

“Ài, xem ra chỉ có như thế thôi. Tỷ thanh xuân của ngươi mấy năm nay là vị lợi ích của gia tộc mà bị hủy đi” Lưu Vũ Phỉ nhíu mày cảm thán.

So với sự lo lo lắng lắng của tỷ muội Lưu thị, thì tâm trạng trước mắt của tể tướng Hứa Sơn, ít nhiều có thể tốt hơn so với các nàng. Dù sao Hứa Sơn có con gái rượu làm hoàng hậu, hoàng thượng cho dù muốn trừ kẻ bất đồng, cũng sẽ dè chừng cảm nhận của hoàng hậu, để cho Hứa thị nhất tộc của bọn hắn một con đường lui!

“Lão Đại, ngươi bây giờ thật sự có thể bá đạo a, không chỉ có hai lão bà nữ vương, chính mình cũng lên làm hoàng đế của đại quốc to lớn. Bây giờ chúng ta có lực lượng hùng mạnh như vậy, ngày sau đừng nói nhất thống hai đại lục Đông Tây, cho dù tung quân xuất hải, tung hoành thể giới cũng không phải vấn đế gì a!”

Diệp Phong để Liên Na và Tĩnh Hương ở trong tẩm cung tạm thời. Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh, ngũ nữ cùng các đầu não trọng yếu của Tư Lược đoàn, chia nhau ngồi xuống. Ai Đức nhìn Diệp Phong ôm hai nữ vương lão bà, ton hót nịnh nọt!

“Tiểu tử ngươi, thời gian dài không gặp như vậy, công phu vỗ mông ngựa xem ra cao lên a?” Diệp Phong trông bộ dạng nịnh bợ của Ai Đức, cười cười quay sang sắc mặt ngày càng âm trầm hung ác của Ba Nhĩ hỏi:” Ngươi hiện tại có bao nhiêu chiến binh khô lâu rồi?”

“Bẩm thiếu gia, đã sắp xếp thành một binh đoàn khô lâu!” Ba Nhĩ cung kính lên tiếng trả lời, thanh âm khàn giọng âm u, mọi người ở đây khi nghe được đều cảm giác rất không thoải mái.

“Tốt, rất tốt, không bao lâu nữa sẽ sử dụng. Các khô lâu của ngươi sẽ mở rộng thành những bộ đội đông nhất của Tư Lược đoàn!” Diệp Phong gật đầu hài lòng, hướng Mộng Hinh hỏi:” Chiến tranh ở nam bắc đại lục còn chưa chấm dứt sao?”

Mộng Hinh gật đầu nói: “Nhanh thôi, trước khi rời Thần Châu, vương quốc Cự nhân đã cùng chúng ta kết thành liên minh, cùng thảo phạt liên quan thú ải cùng phản ngịch của tinh linh. Bây giờ cục diện của nam bắc đại lục, hoàn toàn nằm trong tầm tay!”

“Ừ, xem ra ta còn có cơ hội quay về đánh một trận cuối của nam bắc đại lục nhỉ!” Diệp Phong nghe vậy gật đầu mỉm cười, Tĩnh Hương nhìn nhìn hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho chúng đầu não của Tư Lược đoàn. Bọn người Khải Đặc lập tức biêt điều lộ ra mặt cười, lần lượt đứng dậy cái lui.

“Lôi Ân, ta nghe Nguyệt Nhi nói, chàng hôm nay có chuyện muốn nói cho ba người chúng ta biết a?” Liên Na ngồi trên chân trái Diệp Phong, cánh tay ngọc ôm cổ hắn, con mắt đẹp mang theo một tia uy hiếp ôn nhu hỏi.

“Ừ…..” Diệp Phong nhìn vẻ mặt của Liên Na, quay đầu lại thoáng thấy U Nguyệt Nhi như cười trên nỗi đau của người khác, lúng túng hắc hắc cười nói:” Phải, phải, có việc cần nói!”

“Hừ, nàng ta giấu lâu như vậy, chàng còn không chịu nói!” Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hương tam nữ nghe vậy trợn mắt nhìn hắn một cái, cùng hừ lạnh.

“Ách?.. các nàng đã biết ta muốn nói gì sao?” Diệp Phong tò mò nhìn tam nữ hỏi.

“ Nếu muốn người không biết, trừ phi chính mình đừng làm. Chàng tử sắc lang này, lại ra ngoài thâu tình, còn bảo Lộ Lộ cùng Nguyệt Nhi hỗ trợ gạt chúng ta. Chàng cho chúng ta là ba ngươi ngu ngốc a, không bao giờ phát hiện sao?” Tĩnh Hương mắt đẹp nén giận, nhìn sắc lang đáng ghét ngồi trước mắt này khiến nàng vừa yêu vừa hận, rất phẫn nộ hờn dỗi. Tay ngọc không nể những người trước mặt mà véo lỗ tai của sắc lang.

“A a….. lão bà đại nhân, các nàng đều biết rồi a?” Diệp Phong nhìn đôi mắt của ba hũ giẫm đang nén giận, xấu hổ a a cười ngốc nghếch, quan đầu nhìn Lộ Lộ và Nguyệt Nhi, lại phát hiện thần sắc trên mặt nhị nữ cũng ngạc nhiên, không cần nghĩ đã hiểu ra, hai nàng cũng là vừa mới biết.

“Hừ, chàng, quỷ phong lưu đáng ghét này, có năm người chúng ta còn muốn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, thâu tình khoái hoạt. Nói, chàng rốt cuộc có bao nhiêu tình phụ!” Ngọc thủ Mộng Hinh dùng hết sức đấm bóp trên vai Diệp phong, khẽ mở đôi môi anh đào, tức giận chất vấn.

Diệp Phong nghe vậy liền nhìn Tĩnh Hương và Liên Na, thấy gương mặt các nàng ung dung, thần sắn nghiêm chỉnh, định lấy lại công đạo với hắn, chỉ có thể một năm một mười nói ra tất cả tình phụ.

“ Hảo a chàng xú sắc lang này, Đế Na, Phỉ Phỉ,Tuyết Lị, còn có giáo hoàng Á Sắt Lâm cùng công chúa mỹ nhân ngư? Chàng hỗn đản này, các nàng còn thêm một hậu hai phi ngươi vừa mới thu được gần đây, chàng rõ ràng có mười ba thê thiếp!!”

Tĩnh Hương, Mộng Hinh, Liên Na mặc dù đối với chuyện lăng nhăng bên ngoài của ái tình, đã nghe sơ qua, nhưng không có ngờ lại nhiều như thế, hơn nữa trong đó còn có một giáo hoàng và một công chúa mỹ nhân ngư, một lần xuất ra thêm mười tỷ muội chia nhau trượng phu. Ba bình giấm chua lớn này sau khi xem như thừa nhận là đã vào nhà, mang Diệp Phong đặt ở trên giường liền bắt đầu đấm cắn điên cuồng

“Ai ai, các lão bà đại nhân, cho ta mặt mũi, dù sao ta bây giờ cũng là hoàng đế a, ngàn vạn lần đừng cắn ôi chao…..Ai nha.. tiểu đệ đệ của ta, Mộng Hinh, nàng muốn mưu sát thân phu nàng a?”

“Tử sắc lang này, giết chàng cũng không được tốt. Ta để cho chàng phong lưu nè, cho chàng thâu tình nè…..”

Mỹ nữ đấm cắn có bao nhiêu đau đớn? Lưu manh hoàng đế da thô thịt dày đối với sự dạy bảo của ba lão bà, căn bản không có nhiều cảm giác đau, bất quá vì cho tam nữ giải tỏa tức giận,…..…....!

Thật ra Tĩnh Hương tam nữ sớm đã biết Diệp Phong thâu tình, nhưng không có đi xem mà vạch trần hắn. Tĩnh Hương tam nữ căn bản không quá kích động, cùng lắm chỉ là cho Diệp Phong bài học cho ra hết. Dù sao bây giờ hắn là hoàng đế, hậu cung có mười mấy lão bà, cũng không tính là nhiều.

Cuối cùng, tam nữ đánh cũng đã đánh mệt, cắn cũng mỏi miệng, bất động. Lưu manh hoàng đế sau khi mang theo một trận loạn phát, cùng dấu răng đầy người, từ trên giường vẻ vang đứng dậy, ý bảo Lộ Lộ thả ra Truyện Tống Truyện đi tìm năm vị tình nhân.

Đế Na, Phỉ Phỉ, Tuyết Lị, Á Sắt Lâm, Ái Lệ Ti ngũ nữ gương nhìn mặt khôi hài thảm hại không chịu nổi của Diệp Phong, lại nhìn nhìn tam nữ thở hổn hển đang trừng mắt nhìn hắn, lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, đều hé miệng cười trộm!

”Ha ha ha, mùa xuân tươi đẹp cuối cùng đã tới, giải quyết xong việc thâu tình, giờ đây đã có thể một lần cùng các mỹ nhân. Cái này mới là tuyệt vời khi làm hoàng đế a. Ccác lão bà, trẫm đến nhé, hôm nay tất cả các nàng đều phải bị xử lý, ha ha ha…...”

Nhìn trong phòng lại thêm mười mỹ nhân tuyệt sắc không giống nhau, hoàng đế lưu manh dâm đãng vô sỉ, nhịn không được hưng phấn nở nụ cười đứng lên, mở rộng hai tay, bắt đầu hưởng thụ đêm hoang dâm không có tiền lệ của hắn.

## 221. Chương 221 - Vũ Lâm Thịnh Hội，câu Tâm Đấu Giác，thần Tiên Tái Hiện

Núi Thương Long là ngọn núi cao nhất ở Thần Châu đế quốc, nằm ở trung tâm của đế quốc, là nơi có cảnh sắc tuyệt đẹp được xen kẽ những con sông. Đồi núi lên xuống đều đặn, những rặng cây tùng mọc trải rộng, lại còn có rừng trúc, hoa cỏ nở rộ, còn có thác nước Long Ngâm hùng vĩ, nhìn từ trên cao xuống, giống như một thần long đang tọa trên mặt đấu, phát ra những tiếng ngáy của rồng đang ngủ!

Màn đêm phủ xuống, phía đông núi Thương Long, tại một tửu quán nhỏ trong trấn La Dương, Diệp Phong đang trong trang phục của bình dân, mang theo Lộ Lộ và Ba Nhĩ với trang phục của tùy tùng, ngồi ở gần lan can, nhìn giang hồ cao thủ tấp nập trên đường, tâm trạng rất lấy làm tò mò.

Trước mắt, bên trong Thần Châu đế quốc việc đại sự đều vẫn đang vận hành, đặc biệt là quân đội, có thể nói là đã thay đổi rất nhiều. Những trang bị vũ khí cũ bị đem vứt bỏ, ngày nay là những vật mới tinh do các công tượng ở hai đại đương Đông và Tây cùng chế tạo.

Diện tích của Thần Châu đại lục rất rộng lớn, có thể là đứng đầu tứ hải. Những mỏ quặng kim loại cực kỳ phong phút. Bộ binh của quân đội và hai loại kỵ binh, về khải giáp, bộ binh hạng nhẹ, dựa theo thiết kế căn bản ở Đông hải, Tây hải đã chế tạo ra lân giáp bằng cương thiết. Còn kỵ binh hạng nặng, thì dựa theo thiết kế căn bản của Tây hải, Đông hải chế tạo ra cương thiết chế trọng kỵ trang bị.

Trải qua trận đại chiến cùng với liên minh sáu nước, sau khi quân đội Thần Châu hiện giờ được cải tạo trang bị và thay đổi biên chế, binh lực được tinh giảm còn sáu vạn. Cái này đối với một đại quốc như Thần Châu mà nói như vậy không đủ, nhưng việc chiêu binh mãi mã phải cần có một khoảng thời gian dài và tiền bạc, căn bản không thể nhanh chóng hoàn thành, chỉ có thể từ từ thực hiện.

Có trợ giúp của thế lực Tây hải, lưu manh hoàng đế hiện giờ ở Thần Châu đế quốc có thể nói là không còn cố kỵ gì. Mỗi ngày thượng triều có đại sự gì, hắn đều độc đoán độc tài. Một lần nữa không cho hai đảng phái kia có cơ hội kiếm lời. Mà thành viên của hai đảng phái cũng không dám có chút oán hận, hết thảy đều là hoàng thượng nói gì thì là cái đó!

Đại chiến ở Tây hải, bên mình chiếm ưu thế tuyệt đối, chánh quyền ở Đông hải coi như đã ổn định. Diệp Phong nghĩ là các vị giai nhân có thể giúp hắn giải ưu phiền, liền nhân cơ hội giống như tại đế đô ở Mạt La, mang theo Lộ Lộ và Ba Nhĩ xuất ngoại du ngoạn thư thả.

“Thiếu gia, trong trấn này dường như có chút không đúng, khắp nơi đều là người giang hồ mang vũ khí!” Vong linh vu sư Ba Nhĩ trong trang phục của tùy tùng, ngồi ở bên phải của Diệp Phong mà nói nhỏ.

“Ừ, quả thật có điểm kỳ quái!” Diệp Phong uống một ngụm trà rồi trả lời, phất tay gọi tên tiểu nhị, tò mò hỏi: “Tiểu nhị, bình thường ở La Dương trấn này đều là du khách, sao hôm này lại có nhiều người giang hồ quá vậy?”

“A, khách quan, ngài không biết à? Ngày mai là đại hội võ lâm mười năm một lần của Thần Châu giang hồ, được cử hành tại trung tâm của núi Thương Long. Hiện giờ trong nước, chánh, tà, ma ba đạo cao thủ đều tụ tập ở gần phụ cận của núi Thương Long!” Tiểu nhị khách khí trả lời.

“Ờ, nguyên lai là như thế, không nghĩ được rằng lần này ta xuất ngoại lại đúng thời điểm này!” Diệp Phong nghe xong lại nổi lên hứng thú, mắt ra vài đồng tiền nhỏ thưởng cho tiểu nhị, rồi cho gọi vài món ăn dọn lên, cùng Lộ Lộ và Ba Nhĩ vừa ăn vừa tán dóc.

“Thiếu gia, chàng muốn đi xem cái đại hội võ lâm kia ư?” Lộ Lộ nữ cải nam trang, mái tóc dài màu tím được cuộn lên giấu ở dưới cái mũ, nhìn Diệp Phong nhẹ nhàng hỏi.

Diệp Phong gật đầu cười: “Đương nhiên, chúng ta bây giờ ra ngoài để vui chơi. Đã có sự tình kích thích thú vị như vậy, đương nhiên là phải nhanh đến để xem náo nhiệt!”

“Hắc hắc, trong khoảng thời gian gần đây, những quan viên nịnh bợ bẩm báo lại thành viên chủ lực của Tư Lược đoàn rằng, người giang hồ của Thần Châu đế quốc đều là không có cố kỵ ai, là mãng phu không để hoàng để trong mắt. Thiếu gia, ngài có muốn một lần thu thập hoặc tiêu diệt bọn chúng không?” Ba Nhĩ âm hiểm cười.

Diệp Phong nghe thấy nháy mắt để Lộ Lộ cấp cho một cây Thanh sảng tiêu hồn, vừa định mở miệng nói chuyện, thì lại đột nhiên thấy có hai nữ nhân từ dưới lầu đi lên, hơn nữa là người hắn nhận thức được. Đó chính là lão bản Lam Trữ của Dục Tiên lâu tại đế đô, cùng với ả Tiết Linh danh kỹ. Bất quá hiện giờ nhìn rõ là Lam Trữ có thái độ cung kính với Tiết Linh, so với lần gặp mặt trước có sự khác nhau!

‘Hắc, mụ tú bà và tiểu nương bì này khẳng định có chuyện, không chỉ có công phu, mà còn có điểm chủ không ra chủ, phó không ra phó!’ Diệp Phong nhìn Tiết Linh với bộ dạng mỹ lệ động nhân cùng với mụ tú bà Lam Trữ, trong đầu thầm tính toán.

Tiết Linh và Lam Trữ bây giờ tự nhiên là nữ nhi của cung chủ Diệt thế ma cung Mộ Dung Linh và Mị ảnh đàn đàn chủ Sở Hồng. Nhị nữ lên lầu, đánh giá khách khứa quanh mình một phen, liền ngồi xuống gọi tiểu nhị để chọn thức ăn.

Đối với lưu manh hoàng đế, cầm thú công tước, Lộ Lộ và Ba Nhĩ hiểu rất rõ ràng, mắt thấy tuyệt sắc mỹ nhân từ dưới lầu đi lên, con mắt của thiếu gia lại nhìn chằm chằm người ta không có rời khỏi, liền lập tức liên tưởng đến thiếu gia đã động ý niệm xấu xa trong đầu.

Kỳ thật Diệp Phong lần này có điểm oan uổng. Tên gia hỏa này hiện giờ nhìn Mộ Dung Linh và Sở Hồng, hoàn toàn không có động ý niệm xấu xa trong đầu, mà là tò mò thân phận lai lịch của nhị nữ. Cái này không phải là chuyện đại sắc lang đột nhiên chuyển đổi không còn háo sắc, mà là hắn bây giờ đã có mười ba vị tuyệt sắc hồng nhan khác nhau, còn có thể để hắn tùy ý đùa giỡn, phát tiết nhục dục, mỗi tối đều cùng mười ba mỹ nhân tầm hoan tác nhạc trên giường, đã tốn hết một đêm thời gian của hắn. Nếu không phải tinh lực của hắn cường mạnh, hiểu được phòng trung bí thuật, hơn nữa còn có thể ngồi xuống điền tức thay thế cho ngủ, phỏng chừng hắn đã không xong rồi (^-^). Cho nên tên gia hỏa này bây giờ đã không còn như trước, nhìn thấy mỹ nhân là động ý niệm xấu xa trong đầu!

“Thiếu gia, ngài nhìn trúng cái tiểu nữu kia ư? Có muốn ta đi bắt nàng ta không?” Ba Nhĩ cười dâm bên tai Diệp Phong. Tuy nhiên Diệp Phong nhíu mày bảo gã im miệng, không được quấy rầy mình. Tên gia hỏa này đang vận dụng thính thuật, để nghe lén trò chuyện của Mộ Dung Linh và Sở Hồng!

“Tiểu thư, cung chủ bị cẩu hoàng đế làm cho trọng thương, đến nay không thể hồi phục như lúc mạnh nhất. Huyền ma công tầng cuối của ngài cũng không thể luyện thành. Bây giờ tham gia đại hội tranh đoạt võ lâm minh chủ, ngài có nắm chắc không?!” Sở Hồng nhẹ giọng hỏi Mộ Dung Linh.

Mộ Dung Linh để ý khách khứa quanh mình, nói nhỏ: “Không nắm chắc cũng phải tranh. Để ma đạo thống trị võ lâm là giấc mộng của phụ thân. Ta nhất định phải giúp người thực hiện. Võ lâm đại hội lần trước, vì tam đạo bất hòa không thể kết thúc, nên không có tuyển minh chủ. Lần này chúng ta lợi dụng bất hoà của tam đạo, mà diệt trừ đối lập. Nơi này không phải là nơi để bàn luận. Lên núi hội hợp với cửu ma, rồi chúng ta tiếp tục thượng nghị!”

‘Cung chủ? Huyền ma công? Bị hoàng đế đả thương? Ách..? Chẳng lẽ tiểu nương bì này là nữ nhi của cung chủ Ma cung Mộ Dung Vô Cực? Mộ Dung Vô Cực đó lại không chết ư? Hắn ta cũng có thực lực a?’ Diệp Phong nghe những lời của Mộ Dung Linh và Sở Hồng, cảm giác rất thú vị, trong đầu tò mò suy nghĩ.

Mộ Dung Linh và Sở Hồng tùy ý ăn một chút thức ăn, no nê liền rời khỏi, và chạy tới núi Thương Long. Diệp Phong vốn đã nghĩ tới xem kịch ở núi Thương Long, hiện giờ phát hiện ra dư nghiệt Ma cung từng tham gia mưu phản, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, lúc này mang Lộ Lộ và Ba Nhĩ, theo sau nhị nữ mà tiếng vào núi Thương Long!

Võ lâm đại hội mười năm một lần, ngày mai mới bắt đầu, tất cả người trong giang hồ đều tới đây. Bây giờ xung quanh núi Thương Long tất cả khách sạn đều đầy nghẹt, khiến cho trong núi có một lượng lớn người trong giang hồ lập trại trong núi để tạm nghĩ. Có thể tưởng tượng được rằng tầm quan trọng của đại hội võ lâm là bao nhiêu!

Mộ Dung Linh, Sở Hồng và cửu ma của Ma cung hội họp ở nơi hơi khó chịu, đương nhiên là đối với Diệp Phong mà nói là không tốt, còn đối với bọn người Mộ Dung Linh không phải là không tốt. Bởi vì nơi bọn họ hội hộp là chỗ đóng đông người nhất, tam giáo cửu lưu trên giang hồ, hạng giết người đều lớn tiếng bàn luận trong lúc bọn người Mộ Dung Linh mật đàm, căn bản Diệp Phong không thể nghe lén được!

“Mẹ nó, tự nhiên lại chọn cái địa phương này hội họp, thật là mẹ nó, không để ý tới thể diện của trẫm!” Lưu manh hoàng đế dẫn Lộ Lộ và Ba Nhĩ theo bóng đêm, giấu người ở phía trên một đỉnh núi nhỏ gần bọn người Mộ Dung Linh, quan sát đám người nhao nháo ở dưới, không sảng khoái oán hận.

“Thiếu gia, làm gì phiền toái như vậy, để ta gọi ra Khô lâu binh đoàn, cùng bọn chúng vui đùa chút, vậy mới hấp dẫn hơn?” Ba Nhĩ hung hăng nói.

Diệp Phong không khách khí cú một cái lên đầu Ba Nhĩ, mắng: “Ngươi là tên đần độn, ngươi gọi ra khô lâu binh đoàn chỉ có thể hù dọa chúng một hồi, chờ bọn chúng phát hiện khô lâu của ngươi chỉ có chiến lực của một bình dân, lập tức sẽ đập nát đám khô lâu mà ngươi dày công tạo nên. Hơn nữa, khô lâu của ngươi, lão tử sau này còn có chỗ dùng tới!”

“Thiếu gia, nếu nơi này không còn gì thú vị nữa, chúng về hoàng cung trước đi. Tĩnh Hương các nàng ấy không thấy chàng trở về, khẳng định sẽ xử lý chàng đó!” Lộ Lộ ôn nhu khuyên bảo.

“Cũng tốt, đêm nay về trước, ngày mai sẽ đến đây sớm với tiểu súc sanh chơi đùa một hồi!” Diệp Phong nghe vậy liền đồng ý. ‘Tiểu súc sanh’ trong miệng của hắn là ‘lão nhị’ lưu manh hầu tử Tiểu Hắc, còn hắn tự nhiên là đệ nhất ở Tư Lược đoàn

Có loại bảo bối Truyện Tống Trận này thật là tốt. Diệp Phong ban ngày dẫn Lộ Lộ và Ba Nhĩ du ngoạn khắp nơi, ban đêm lại có thể thông qua Truyện Tống Trận trở về hưởng thụ mười ba mỹ nhân cùng phục vụ cho hắn…...

“Sách sách, tên Lôi Ân không phải Lôi Ân này, xú tiểu tử Ngọc Long không phải Ngọc Long, thật là quá may mắn, không tưởng còn có cái Truyện Tống Trận nữa. Con mẹ nó, tiểu tử này thật giàu cả thiên hạ, lại còn dám hăm dọa lão nhân gia ta, thật là hỗn đản chí cực. Lại không biết Thiên đế lần này phái xuống đàm phán với hắn một phen. Con bà nó, một lần cơ hộ lĩnh thưởng tốt đều bị tên tiểu tử này phá hủy, thật là mất mặt quá!”

Diệp Phong ba người tìm một nơi bí mật ít người, thả ra Truyện Tống Trận, phân phó tiểu độ Bạch lang tuần tra nghiêm mật thủ trước trận, rồi rời đi. Chu Trường Minh đã tu luyện thành tiên đứng ở một đỉnh núi không xa, nhìn Truyện Tống Trận mà ca thán khó chịu!

Tại khu rừng trúc ở phía tây của núi Thương Long, Tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ nhìn U, Hồn, Minh, Quỷ, tứ pháp vương đang cung kính quỳ trước mặt, cùng với phần đông giáo đồ, chánh sắc hỏi: “Sự tình chuẩn bị tới đâu rồi!”

Tứ pháp vương nghe vậy đồng thanh đáp: “Bẩm giáo chủ, mọi việc đã hoàn tất, chỉ chờ đại hội ngày mai bắt đầu, giáo chủ ra lệnh một tiếng, lập tức…..” Lưu Vũ Phỉ nghe bốn người nói, nhưng không chờ bọn chúng nói xong, liền phất tay gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

## 222. Chương 222 - Đại Hội，ngẫu Ngộ，phẫn Thanh，danh Thần

Võ lâm đại hội mười năm một lần, đối với đám giang hồ ở Thần Châu, chánh, tà, ma, ba đạo mà nói, không thể nghi ngờ gì là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần một đạo có thể xưng minh chủ, hai đạo khác trong mười năm kế đó khẳng định sẽ có cuộc sống khó khăn hơn. Bởi vậy, mỗi lần đại hội võ lâm, ba đạo đều dùng hết khả năng của chúng, không có tâm nhân nhượng gì cả.

Đương nhiên, nơi này tự nhiên cũng không thể thiếu những tên muốn lưu danh. Những người đã thành danh trong ân oán của võ lâm, cũng như những người đã ẩn danh, hoặc là cao thủ hiếm có với dã tâm lớn!

Cảnh sắc của núi Thương Long này rất hùng vĩ, một nơi phong thủy tốt, tự nhiên sẽ không thiếu được những môn phái muốn chiếm cứ đỉnh núi này. Từng có một ít môn phái muốn chiếm nơi này làm địa bàn, nhưng hiện giờ trong phạm vi khoảng trăm dặm của ngọn núi này thật không dễ dàng chiếm cứ. Bởi vì Thiên cơ cung, đứng đầu chánh đạo, trước mắt là chiếm núi này. Ngoại trừ người của Thiên cơ cung, ngoại nhân còn lại căn bản không biết được!

Hồ Tụ Linh nằm ở trung tâm núi Thương Long. Mặt hồ rộng lớn yên bình. Nước trong hồ trong suốt có thể nhìn thấu. Ven hồ địa thế đơn giản, hoa cỏ nỏ rộ. Đáng tiếc, cứ mỗi mười năm, nơi này lại bị tàn phá không nhỏ một lần. Nguyên nhân chỉ có một, võ lâm đại hội được tổ chức tại đây!

Vào buổi sáng, mây bay phía trên, võ lâm thịnh hội có thiên khí rất tốt, khiến người giang hồ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Cuối cùng cũng đã đến, chỉ thấy ven hồ Tụ Linh cảnh sắc đẹp đẽ đó, rất nhiều người giang hồ từ các nơi đổ về. Những hành vi thô thiển và tiếng quát nháo của những tên nào đã hoàn toàn phá hư cảnh sắc hài hòa của hồ Tụ Linh!

Từ bốn phía của ven hồ, tại một vài tiểu sơn ( núi nhỏ) nhìn xuống, thì có thể thấy rõ ràng người giang hồ tụ tập tại ven hồ đại khái chia làm ba nhóm. Chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết, tự nhiên là nhân sĩ của ba đạo chánh, tà, ma, đều tự kiếm người đồng đạo mà đồng hành!

“Hô…... Thiên khí hôm nay thật tốt. Có gió mát thổi, có mỹ nhân làm bạn, còn có đám cao thủ ở phía dưới diễn trò. Thú vị, thật là thú vị!”

Ở trên ngọn đồi phía đông của hồ Tụ Linh, Diệp Phong miệng ngậm cây Thanh sảng tiêu hồn, dịch dung cải trang ngồi ở trên đỉnh đồi, cầm trong tay kính viễn vọng nhìn tình hình ở ven hồ, cùng lúc hưởng thụ được Lộ Lộ đấm bóp nhẹ nhàng sau lưng, mỉm cười thập phần sảng khoái!

“Chi chi….. chi chi…..” Lưu manh hầu tử Tiểu Hắc, phía sau hai người mang theo cái bình hồ lô nhỏ mà Lộ Lộ làm cho nó, cứ một bước đi là uống ba hớp, miệng thì không biết đang kêu cái gì, dù sao hình dạng xem ra rất hưng phấn. Gần đây tiểu súc sanh này lại yêu thích đặc sẳn của Mạt La đế quốc, hồng bồ đào tửu ( rượu nho), mỗi ngày phải uống vài bình hồ lô!

“Ngươi nha, tiểu súc sanh, học cái gì không học, lại học theo người uống rượu. Uống rượu cũng không phải là lỗi của ngươi, nhưng uống đến say mèm làm loạn ảnh hưởng tâm tình của lão tử mới chính là tội ác chí cực!” Diệp Phong quay đầu về phía Tiểu Hắc, ca thán không vui, nhân co hội nó đang uống rượu không có phòng bị, vô lại phóng ra một đạo kình khí, đem Tiểu Hắc đánh bật về phía sau hơn mười thước.

“Chi….. chi chi chi.. chi chi..”

Tiểu súc sanh từ lúc bắt đầu nuốt ma tinh đã dần dần trở nên không hề cố kỵ ai, rất có khí thế lưu manh của Diệp Phong. Tại Tư Lược đoàn ngoại trừ Lộ Lộ, ai cũng không dám bất kính với nó. Đương nhiên Diệp Phong cũng có thể tính là một. Bất quá khi Diệp Phong muốn giáo huấn tiểu súc sanh này, cũng không thể bắt được nó. Tiểu Hắc đột nhiên bị đánh, lập tức không phục chỉ vào Diệp Phong, giơ một chân lên rồi kêu loạn, giống như một tên du côn!

“Tên tiểu súc sanh, ngươi lại muốn đấu với lão tử, biến đi!?”

“Chi chi.. chi.. chi chi chi…..”

“Kêu cái gì mà kêu, lão tử nghe không hiểu ngươi nói gì, mau lên một chút, để còn chơi chết người ta!”

“Chi!!!...”

Thật tốt, một người một khỉ, ngươi một câu, ta một câu, hoàn toàn không thể câu thông. Cặp gia hảo này một bộ hình dáng du côn của lưu manh. Lộ Lộ ở bên thấy được, không nhịn được phát ra thiến cười như chuông bạc!

Hai người một khi bên này đang đùa vui, võ lâm thịnh hội ở ven hồ Tụ Linh cũng đã bắt đầu. Người cầm đầu của ba đạo thế lực khách sáo một câu, võ lâm đại hội liền chánh thức bắt đầu!

Nếu là đại hội võ lâm, tự nhiên là tỷ thí võ công. Quy củ của luận võ rất đơn giản, sanh tử phục thuộc vào bản lãnh, có thể đứng ra ở trung tâm, nhận khiêu chiến của quần hùng thiên hạ mà không bại cho đến khi đại hội võ lâm chấm dứt, thì sẽ đảm đương chức võ lâm minh chủ, nhận được hoàng kim mãnh hổ lệnh có thể hiệu lệnh các phái trong giang hồ!

Loại quy củ luận võ này, lên thượng đài trước tự nhiên là bất lợi. Mỗi lần đại hội đều là những người mới nổi trong võ lâm lên trước, tỷ thí với nhau, nhân cơ hội này thi triển thân thủ dương danh giang hồ.

Cao thủ thực sự, đọ sức với đám người mới nổi, nếu bọn họ ngay từ đầu lên đài, sẽ có hai cục diện không tốt xảy ra. Một là bị mọi người các phái luân phiên khai chiến đến khi ngã gục mới thôi. Hai là làm cho đám mới nổi không dám lên, chỉ còn một ít đại nhân vậy là có trọng lượng, ảnh hưởng đến hào khí của đại hội. Dù sao các phái của ba đạo đều muốn những thủ hạ trong lớp người mới thi triển quyền cước trước, để dương danh giang hồ!

“Tại hạ Trương Tam xin thỉnh giáo!”

“Tại hại Lý Tứ!”

“Tại hạ Vương Nhị Ma Tử!”

“Tại hạ…...”

Đại hội bắt đầu, người trong giang hồ muốn nhân cơ hội này để dương danh đều lên đài. Trong đó có một vài nhân vật nhỏ của tam giáo cửu lưu, và những tên trẻ tuổi cuồn cuộn ý chí muốn góp vui, bị cao thủ đá một cước bay khỏi đài, gây ra trận cười!

“Ài, đám người giang hồ này lại phá hủy một cảnh đẹp rồi. Hoa cỏ xinh tốt ở đây tự nhiên lại bị bọn chúng làm thành cái bộ dạng này. Vì một cái chức võ lâm minh chủ không được triều đình công nhận, lại có tiếng vang dữ dội như vậy, thật sự là quá vô lý. Đáng tiếc cho cái cảnh sắc đẹp đẽ của hồ Tụ Linh!

Phía đông của hồ Tụ Linh, bên ngoài chỗ ít người, một thanh niên anh tuấn trong trang phục của thư sinh, nhìn hoa cỏ bị dẫm đạp trên mặt đất, cùng với đám ồn ào này, không có chút phong độ quân tử của người trong giang hồ, bất đắc dĩ lắc đầu cảm khái.

Cũng thật xảo hợp, thanh niên nói lời như vậy cũng vừa khéo lúc đi xuống từ đỉnh đồi ở phía đông, được Diệp Phong ở phía bên cạnh nghe thấy. Diệp Phong cảm giác có hứng thú, quan sát tên thanh niên, cười cười hỏi: “Các hạ đã khinh thường người giang hồ như vậy, vì sao còn muốn tới đại hội võ lầm này?”

Tên thanh niên nghe được, nhìn về phía Diệp Phong đang trong trang phục màu đen của một vị công tử, cùng với Lộ Lộ nữ cải nam trang đang ôm Tiểu Hắc, tưởng ràng tên công tử tài phú này là muốn đến đây xem náo nhiệt, lập tức lắc đầu cảm khái: “Bỉ nhân vốn là thư sinh đến đế đô thi cử, thế nhưng đương kim triều chánh hủ bại, quan giám khảo thu nhận hối lộ, cho nên thất vọng trở về cố hương, nơi nhiều năm trước gặp phải tai ương không được quan cứu tế, đến đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi!”

Giỏi thật, tên này lại nhiều lời như vậy. Người ta chỉ hỏi hắn có một câu, hắn lại trả lời một tràng. Bất quá người nói vô tình, người nghe cố tình. Diệp Phong hôm nay là Thần Châu đại đế, đối phương nói triều chánh hủ bại, quan giám khảo nhận hối lộ, dân chúng gặp tai ương thì không có cứu tế. Cái này không phải nói rằng hắn là hôn quân hay sao?

“Thiếu gia, thiếp thấy người là chỉ là thất vọng chí cực, nên mới nói như vậy, chàng đừng có để ý!” Lộ Lộ thiện lương thấy thiếu gia nghe thư sinh nói xong, sắc mặt trở nên âm trầm khó đoán, lo lắng tên thanh niên có chí này vô cớ chêu trọc đến thiếu gia mà mất mạng, liền hảo tâm nhỏ giọng khuyên bảo.

“Yên tâm, thiếu gia của nàng dù không phải người tốt, nhưng cũng nhận ra tên thanh niên này có chí lớn!” Diệp Phong nhìn Lộ Lộ nhẹ giọng mỉm cười. Hắn nghe thư sinh nói xong, sở dĩ sắc mặt khó chịu, tất cả là vì trong lòng đang mắng đám quan lại đương triều, cũng không có ý trách tội tên thư sinh kia.

“Nghe thư sinh nói như vậy, đương kinh triều đìn thật là quá hủ bạo. Vì duyên phận gặp được nhau, tại hạ Lôi Ân, là thương nhân đến đây du ngoạn, chẳng biết thư sinh xưng hô thế nào, cố hương gọi tai kiếp ra sao?” Diệp Phong cười cười hỏi thư sinh.

Thư sinh dẹp bỏ nỗi bi ai qua rồi khách khí nói: “Công tử thật khách khí, bỉ nhân là Đông Phương Vô Kỵ, cố hương ở tỉnh Ngân Xuyên phía bắc. Nói đến đây, dân chúng của tỉnh Ngân Xuyên chúng ta, quả thực bị đám quan lại khinh thường còn không bằng heo chó. Bỉ nhân muốn đến đế đô để đạt được công danh, rồi hướng hoàng thượng mà cáo trạng đám quan lại ở Ngân Xuyên, lại không nghĩ rằng khoa khảo ở đê đô cũng tham nhũng!”

‘Ách, tên gia hóa này nếu ở địa cầu, khẳng định là một tên phẫn nộ, không hổ là người đọc sách, miệng có thể nói ra được. Ân, khẩu khí cũng không tệ, tựa hồ không có thích đám quan lại tham nhũng. Hắn tất nhiên có thể còn lên cao hơn, thú vị thật!’

Diệp Phong nghe thư sinh nói toàn Ngân Xuyên tỉnh đều gặp tai ương cuộc sống còn không bằng cả heo chó, nhíu mà rất không vui, sau đó lại nghe khẩu khí của thư sinh về kỳ khoa khỏa, cảm giác rất thú vị, lúc này chánh sắc nói: “Đông Phương huynh, tựa hồ đối với khoa khảo rất tự tin à? Hôm qua ta nghe hoàng thượng nói rằng, khoa khảo lần này có tình trạng hối lộ, chuẩn bị thi lại một lần nữa, Đông Phương huynh không có nghe gì ư?”

“Cái gì? Hoàng thượng muốn tổ chức một kỳ khoa khỏa khác? Việc này có thực không?” Đông Phương Vô Kỵ nghe xong giật mình nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, nơi đây cách đế đô phải mất hai ngày lộ trình, ta xem Đông Phương có tự tin như vậy, hay là mau nhanh đến đế đô để dự thi đi, sao lại ở đây xem náo nhiệt khiến chậm trễ tiền trình!”

“Ai, Lôi huynh có điều không biết, ta lúc trong trường thi, từng mắng chửi tên quan giáo thị nhận hối lộ, có thể rời khỏi đế đô đã là may mắn lắm rồi. Muốn một lần nữa dự thi, sợ là không có cơ hội!” Đông Phương Vô Kỵ lắc đầu cảm khái.

“Như vậy…...” Diệp Phong nghĩ nghĩ rồi xoay người về phía Lộ Lộ lấy ra một miếng điêu long bạch ngọc, đưa cho thư sinh: “Đông Phương huynh, huynh đệ của ta có chút giao tình với tể tướng Hứa Sơn. Nếu huynh dự thi bị cản trở, thì đem miếng ngọc này đưa cho Hứa tể tướng. Ông ta mà thấy miếng ngọc sẽ nhất định giúp huynh!”

“Cái này, Lôi huynh cùng ta bình thủy tương phùng, Vô Kỵ không dám nhận vật quý giá này!”

Miếng điêu long bạch ngọc của Diệp Phong không thể là phàm phẩm được. Nó có tên là ‘Bạch Long Tí Hộ, chất lượng ngọc thuộc loại thượng đẳng, rất có công hiệu trừ tà giải độc. Vốn vậy tùy thân của lịch đại hoàng đế, chỉ có điều công lực Diệp Phong thâm hậu, căn bản không sợ trời lạnh, cho nên đưa cho Lộ Lộ. Đông Phương Vô Kỵ dù là một tên thư sinh bần cùng, nhưng liếc mắt cũng biết miếng ngọc nà giá trị không nhỏ, bởi vậy lắc đầu không dám nhận.

“Ha ha, Đông Phương huynh không cần khách khí. Khi huynh nhanh chóng đến đế đô đạt công danh, lúc đó ta sẽ đến tận cửa, đến lúc ấy huynh trả lại cho ta cũng được!” Diệp Phong cười nói, đem Bạch long tí hộ giao cho Đông Phương Vô Kỵ: “Nơi này là chỗ thị phi, Đông Phương huynh không nên ở lâu, hay là mau nhanh chóng đến đê đô đi!”

“Lôi huynh….. đại ân đại đức, Đông Phương Vô Kỵ ta suốt đời không quên. Ngày sao nếu có thể cao trúng, tất sẽ báo đáp chi ân hôm nay của huynh!” Đông Phương Vô Kỵ nghe Diệp Phong nói xong, nhận lấy Bạch long tí hộ, chắp tay cảm kích nói, rồi xoay người theo con đường đi rời khỏi ngọn núi.

Cũng không biết, cả đời này của hắn, bởi vì tao ngộ này, lại được biến hóa phúc khí cao ngất, trở thành Đốc sát ngự sử danh chấn cho đời sau ở Thần Châu, yêu thương dân chúng, chuyện trị tham quan ô lại. Đương nhiên, việc này để nói ở phía sau, bây giờ Đông Phương Vô Kỵ chỉ là một thư sinh bần cùng, hoàn toàn không biết Bạch long tí hộ trong tay gã có thể phản tử hình toàn bộ đám tham quan ô lại ở tỉnh Ngân Xuyên.

## 223. Chương 223 - Ngạo Thị Quần Hùng

“Thiếu gia, chàng tựa hồ rất coi trọng thư sinh kia?” Lộ Lộ nhìn Diệp Phong tò mò hỏi: “chàng không sợ hắn từ Hứa tể tướng biết quyền lợi của ‘Bách Long tí hộ’, cầm lấy đi gây ác khắp nơi sao?”

Diệp Phong mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, Đông Phương Vô Kỵ này thuộc về lọai tiêu chuẩn chánh nghĩa ngu trung. Nếu hắn có thể một lần cao trúng, dám chắc là nhân tài dễ sử dụng sẽ không phản nghịch. Chỉ cần sử dụng thích đáng, ngày sau hắn sẽ rất có chỗ hữu dụng!”

Lộ Lộ nghe vậy gật đầu không có lên tiếng nữa, đối với việc thiếu gia đem ‘Bạch Long tí hộ’ cho Đông Phương Vô Kỵ mượn, nàng không có cảm giác bất mãn gì. Bởi vì như ‘Bạch Long tí hộ’ bảo vật đảng cấp này, Thần Châu hoàng cung có nhiều, thiếu gia đưa cho nàng cũng chỉ là một cái ‘Bạch Long tí hộ’!

Đừng xem Thần Châu đế quốc triều chánh thối nát, không phồn vinh bằng nhân tộc liên minh của Nam Bắc đại lục, nhưng lạc đà dù gầy vẫn lớn hơn ngựa. Trước tiên bất luận Thần Châu đế quốc quốc thổ diện tích có thể so với cả Nam Bắc đại lục, lại nói Chu thị hoàng triều trăm ngàn năm qua thu được bảo vật cũng có thể nói là đếm không hết, không phải Nam Bắc đại lục có thể có được.

“Hừ, hôm nay lão tử là tới tranh đoạt võ lâm minh chủ, trò hề nhàm chán của các ngươi cũng nên kết thúc rồi!”

Giữa sân luận võ, hai gã tà đạo người mới thực lực không tầm thường, đang ngươi tới ta đi đánh nhau kịch liệt. Người trong ma đạo, “Hung Ma”, ma tướng đứng đầu ở Diệt thế ma cung, đột nhiên thả người nhảy vào vòng chiến, vận dụng “Cuồng Sư Hung Ma kình”, đem hai người chấn rơi ra khỏi võ đài.

“Hung ma, ngươi thân là trưởng bối, đột nhiên ra tay với hai hậu bối, chẳng lẽ không sợ bị mọi người chế nhạo sao?!” Cửu U tà giáo một trong tứ pháp vương, mặc trường bào màu xanh biếc, Minh pháp vương, mập mạp xấu xí, mặt một bộ y phục màu đen, hai tay khoanh trước ngực, cười lớn. Tướng mạo kinh khủng của Hung Ma, bị tà đạo cao thủ khi dễ ma đạo cao thủ, chúng nhân tà đạo còn lại, nghe xong Minh pháp vương nói, lập tức phụ họa theo cười nhạo Hung Ma!

“Phi, các ngươi này âm trầm xảo trá, đám hỗn đản quỷ không ra quỷ, người không ra người, tự nhiên dám có ý tứ chế nhạo lão tử. Ngẫm lại các ngươi ngày thường làm nhưng việc gì rồi hãy mở miệng đi, ác tâm!” Hung Ma đứng giữa đài, khinh thường cười lạnh, tựa hồ cố ý muốn cùng tà đạo đối nghịch. Ma cung chúng nhân, cùng với đông đảo người trong ma đạo, đều phụ họa theo.

Người trong lưỡng đạo, ngoại trừ ma cung thiếu cung chủ Mộ Dung Linh, cùng tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ không có lên tiếng, còn lại toàn bộ bắt đầu ầm ĩ. Cả hội trường lập tức náo nhiệt giống như chợ thịt.

“Chư vị! Chư vị! Bớt nóng một chút, bây giờ không phải lúc tranh chấp, mọi người chỉ nên dùng tay biết bên nào có điều lẽ phải hơn!” Thiên Cơ cung Âm, Dương, Càn, Khôn tứ đại trưởng lão mở miệng muốn khuyên dừng lưỡng đạo chúng nhân, kết quả lại trước sau lọt vào ma, tà lưỡng đạo giận dữ mắng, “Lão già kia, đừng có ở đó mà ỷ già làm phách, chuyện của đại gia không cần ngươi quản!”

Âm, Dương, Càn, Khôn tứ đại trưởng lão trong giang hồ chánh đạo, luôn luôn uy vọng rất cao, hơn nữa chánh tà ma ba đạo luôn luôn bất hòa, chánh đạo chúng nhân vừa nghe tứ đại trưởng lão bị mắng, lập tức phẫn nộ gia nhập tranh chấp, tạo thành tình huống ba đạo chúng nhân mọi người cùng nhau chửi mắng. Có thể tạo thành thế cục ra tay đánh nhau!

“Một đám ngu ngốc, bị người cố ý kích động tranh chấp đều không biết, lại còn muốn tranh chấp võ lâm minh chủ. Ai nếu lên làm minh chủ của đám ngốc các ngươi, khẳng định bị người làm trò cười!”

Một trận cười lạnh truyền ra. Diệp Phong, thân mặc hắc trang, miệng ngậm Phiêu phiêu dục tiên, tiêu sái đi từng bước từng bước tới giữa hội trường. Bên cạnh hầu tử Tiểu Hắc vui vẻ cầm theo đoản kiếm cùng bầu rượu.

“Vô lại, ngươi con mẹ nó là ai, ngang nhiên dám ở đây dõng dạc, quả thực không đem chúng ta tam đạo chúng nhân để vào mắt!” Vài tiếng mắng chửi vang lên, ma đạo cùng lưỡng đạo chúng nhân, trước sau lao ra sáu thanh niên phẫn nộ, cầm trong tay vũ khí hướng Diệp Phong giết tới.

“Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!

Diệp Phong cười lạnh đứng tại chỗ nhìn địch nhân không động đậy, chỉ nghe sáu tiếng vang nhẹ nhàng chỉnh tề truyền ra. Khi tam đạo chúng nhân còn chưa có nhìn ra tình huống, sáu thanh niên vọt tới gần trước Diệp Phong giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, ngã xuống đất hôn mê!

Mọi người ở đây đa số không biết đây là vì sao, đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hiện trường vốn hỗn loạn, cũng bởi vậy lặng yên xuống. Thiên Cơ lão nhân Sở Thần Phong đức cao vọng trọng, đi tới trước chánh đạo quần hùng, nhìn Diệp Phong mang theo nghi hoặc bất mãn nói: “Ra chân thật nhanh. Xin hỏi các hạ là cao nhân phái nào, vì sao phải tới gây loạn võ lâm đại hội!” Diệp Phong vừa mới cuồng vọng nói như vậy, thì ngay cả vị lão nhân gia này xưa nay tính tình luôn luôn tốt, nghe xong cũng có chút mất hứng!

Diệp Phong là ai? Nếu nói hắn là sống bởi tính lưu minh, một chút cũng không quá đáng. Lần này hắn chính là tới chơi đùa, tới gây chuyện, đương nhiên sẽ không cho người giang hồ này mặt mũi. Càng huống chi người giang hồ nếu là xuất hiện minh chủ thống nhất lại, cùng triều đình đối nghịch, đối với giang sơn hắn bất lợi, bởi vậy hắn há có thể không đến làm loạn?

Bất quá Thiên Cơ lão nhân trước mắt này là sư phụ của Liễu Nhược Yên, Diệp Phong trong lòng ít nhiều đối với lão nhân này có chút hảo cảm, coi như cấp mặt mũi nói: “Nguyên lai là đỉnh đỉnh đại danh Thiên Cơ lão nhân. Hắc hắc, kẻ hèn vô môn vô phái, thường xuyên làm một chút thu tiền tài của người, thay người làm một ít sự tình, nhớ kỹ mấy ngày trước, hình như có người cho ta nổi lên cái tên gọi Vô Danh sát thủ. Tên này không tệ, ngài liền gọi ta Vô Danh đi. Về phần ta vì sao phải tới làm loạn sao, đương nhiên là thu tiền của người, thay người làm việc rồi!”

“Vô Danh sát thủ?! Thu tiền của người khác tới làm loạn đại hội? Con mẹ nó ngươi tiểu tử có đúng hay không điên rồi, ngươi biết đây là địa phương nào không? Ngang nhiên dám đến nơi này làm càn! Sống lâu không thích ư, ngươi mẹ nó hiềm mệnh quá dài a?!” Tà Ma lưỡng đạo chúng nhân đều mở mồm mắng to. Người gặp qua bức họa Vô Danh sát thủ bị truy nã, càng đều cả giận nói: “Ngươi tiểu tử mơ tưởng giả mạo tới hãm hại người khác. Lão tử gặp qua bức họa Vô Danh sát thủ, ngươi căn bản không phải hắn!”

“Một đám ngu ngốc, ngươi trong lúc giết người tùy tiện để cho người ta chứng kiến chân diện mục a? Đương nhiên có chút thủ đoạn cải trang, thay đổi dung mạo!” Diệp Phong hai tay khoanh trước ngực, hai mắt hoàn thị đông đảo người mắng chửi, khinh thường cười nói: “Lão tử hôm nay chính là tới đảo loạn, các ngươi có thể đem ta làm như thế nào?!”

Một mình một người ngạo thế thiên hạ quần hùng, kiêu ngạo hống hách nói, lão tử hôm nay chính là tới đảo loạn, các ngươi có thể đem ta làm như thế nào? Loại lời nói vô lại này trong hai trăm năm, sợ rằng cũng chỉ Diệp Phong dám nói.

Cái gì gọi một câu nói trêu tức thiên hạ quần hùng, nhìn tình huống giữa sân đám người tính tình táo bạo mắng chửi Diệp Phong cuồng vọng, vô tri, ngu ngốc, người điên, bệnh thần kinh, mọi người có thể hiểu rõ.

“Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Tiểu tử, tiểu tử ngươi thật sự rất can đảm!” Kế hoạch Diệt thế ma cung muốn kích động tam đạo tranh đoạt hỗn chiến, bị Diệp Phong làm loạn. Hung Ma luôn luôn hung tàn ác độc, trong tiếng đám người chửi mắng. đi tới giữa hội trường, nhìn Diệp Phong cười to nó: “Hôm nay ta Hung Ma liền đại biểu thiên hạ quần hùng, lĩnh trước hướng ngươi lãnh giáo một hai!”

Quần hùng ở đây đã có không ít người muốn giết Diệp Phong, chỉ là lo lắng Diệp Phong dám một mình nhập tràng khiêu chiến quần hùng, thực lực mạnh như thế nào, còn đang lo lắng mà thôi, bây giờ Hung Ma nếu muôn lãnh giáo trước, mọi người tự nhiên sẽ không phản đối. Trong nhất thời tiếng mắng chửi lắng xuống, tất cả con mắt đều chút ý Diệp Phong cùng Hung Ma. Hôm nay cho dù người có cừu oán với Hung Ma, đều hy vọng Hung Ma chiến thắng. Nguyên nhân không có hai, tiểu tử cuồng vọng trước mắt quá đáng ghét!

“Vị này tự xưng Vô Danh cao nhân, nếu là có người muốn ngươi tới đảo loạn, hẳn là sẽ không chỉ lo ngươi một người thôi? Gọi đồng bọn của ngươi đều đi ra, mọi người sáng tỏ lãnh giáo một phen tốt không?” Mộ Dung Linh thấy Hung Ma không đợi mình lên tiếng, liền xuất hiện khiêu chiến. Vì tìm tòi chi tiết của đối phương, liền đi ra khỏi đám người Ma đạo, khách khí mở miệng đối với Diệp Phong mỉm cười.

“Hắc hắc, kẻ hèn luôn luôn độc lai độc vãng, không cùng người hợp tác. Lần này chỉ có một mình ta đến đây. Tiết cô nương không cần đa nghi!” Diệp Phong nhìn Mộ dung Linh, hắc hắc cười dâm nói: “Ngày đó kẻ hèn rời khỏi Dục Tiên lâu tương đối vội vàng. Hôm nay rốt cuộc có thể hay không với nàng một đêm vui vẻ. Không biết muốn chơi đùa danh kỹ Tiết Linh một đêm, phải trả bao nhiêu tiền? Ngươi ra giá đi, ta lần này chính là thu không ít dong kim đây!”

“Nguyên lai ngươi thật là Vô Danh sát thủ, không nghĩ tới ngươi bản lãnh cải trang hoán mạo còn thật lợi hại, một chút cũng không thua cái mồm thối đầy phân chó của ngươi!” Mộ Dung Linh nghe Diệp Phong nói, ngoài ý muốn, trong lòng có thể nói lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem hắn lột da rút xương!

“Thiếu cung chủ không cần để ý tới rác rưới này, thuộc hạ hôm nay muốn cho hắn biết, cái gì gọi là chết!! Rác rưởi tiếp chiêu, lão tử đánh nát ngươi!!”

Diệp Phong dâm tiếu vừa ra, Mộ Dung Linh cùng Ma cung chúng nhân đều giận dữ, Hung Ma càng rít gào một tiếng, vận khởi Cuồng Sư Hung Ma kình, mang theo ma khí tàn phá, giống như một con hắc sư tử nổi điên, cực nhanh đánh về phía Diệp Phong.

“Sư tử thật hung hữ, không biết có thể có bao nhiêu bản lãnh?” Diệp Phong nhìn Hung Ma cười cười khinh thường, thẳng đến Hung Ma cách hắn không đủ ba thước, mới thu lại nụ cười, tản mát ra sát ý đặc hơn cùng chánh khí mênh mông, hai mắt lạnh lùng nhìn hung ma, sát khí lẫm nhiên nói một câu: “Cút!!”, chánh khí mênh mông mãnh liệt, trong nháy mắt hình thành một con rồng giận dữ màu trắng, phát va long ngâm cao vút bá đạo, giương nanh múa vuốt đánh lên hắc sư tử Hung Ma. Chỉ nghe một tiếng nổ truyền ra, hắc sư tử Hung Ma liền bị Bạch Long đánh tan, cả người giống như diều đứt dây, phốc thông một tiếng té rớt về phía đám người ma đạo!

Hung Ma tại Thần Châu giang hồ mặc dù không tính là đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng là cường giả nổi tiếng. Vô Danh sát thủ nhẹ quát một tiếng, liền sử dụng cực thuần chánh khí hình thành long khí, có thể đánh tan Hung Ma, thực lực mạnh có thể tưởng tượng là biết. Chúng nhân ở đây thấy cảnh tượng này, đều kinh hãi. Những người trước vốn muốn động thủ giết Diệp Phong, tất cả đều vuốt mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có xuất tràng trước, nếu không dọa người không nói, mạng nhỏ đều có thể khó giữ được!

“Long khí thật tinh thuần, hắn hình như giống một người...” Cửu U tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ, nhìn Diệp Phong nghi hoặc nhẹ giọng nói thầm. U Hồn Minh Quỷ tứ lão bên cạnh nàng nghe được đều lộ ra thần sắc tò mò, không rõ giáo chủ đang nói cái gì!

“Hảo công phu, thật sự là hảo công phu, khó trách các hạ dám một mình một người khiêu khích thiên hạ quần hùng.” Hung Ma bị long khí đánh lui, có Hắc sư ma khí hộ thể, trong cơ thể mặc dù chấn động không nhẹ, nhưng vẫn như trước có thể lên đài. Trong Cửu ma tướng, Tâm Ma, tướng mạo anh tuấn, thân hình nhu nhược giống như thư sinh, thông thường là đầu não của chín người, mắt thấy đại ca tình như thủ túc của mình bị đánh thành trọng thương, lúc này đối với bảy người khác dùng ánh mắt ra hiệu, tám người đồng thời cùng Hung Ma đi ra khỏi hàng đứng ở trước mặt Diệp Phong.

“Chín huynh đệ ta có lời thể đồng sanh cộng tử, các hạ nếu làm bị thương đại ca ta, mặt mũi này chúng ta nhất định phải tìm trở về. Hôm nay chúng ta cửu ma tướng liền thay thiên hạ quần hùng triệt để lãnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ. Cho dù đánh một trận thân tử, cũng phải lưu ngươi táng thân nơi đây, miễn cho chuyện truyền ra ngoài, khiến cho các quốc cao thủ nghĩ chúng ta Thần Châu không người, võ lâm đại hội bị một tiểu nhi lai lịch bất minh phá hư, đến lúc đó chỉ có thể chui xuống đất thôi!”

Tâm Ma này có thể quá xấu xa đi, chín đánh một trước không nói, cuối cùng còn nói vòng vo không thể để cho Diệp Phong còn sống rời đi, nếu không chuyện truyền ra ngoài, giang hồ cao thủ nơi này, sau này đều đi chui xuống đất thôi, khỏi lại ở trên đường lăn lộn!

“Hắc hắc, phát biểu thật khẳng khái, bất quá ngươi nói như vậy, dám chắc có người không hiểu, thẳng thắn một chút tốt hơn, không phải chính là không thể khiến ta sống rời đi sao!?” Diệp Phong hai tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn Hung Ma kinh thường nói: “Đồn đại Diệt thế ma cung cửu ma tướng cửu ma mãnh thú trận không người có thể phá, hôm nay ta đến là muốn lãnh giáo lãnh giáo!”

## 224. Chương 224 - Tu La Vô Tình Đồ

“Con mẹ nó, tiểu tử này quá ngông cuồng rồi, đơn giản là không biết đến sự tồn tại của mọi người, hôm nay nói thế nào cũng không để hắn sống sót rời đi!”

“Đúng, loại người này so với mấy tên gia hỏa của tà ma lưỡng đạo còn đáng hận hơn. Lão tử bây giờ cảm thấy cửu ma tướng giết người không chớp mắt bắt đầu nhìn thuận mắt hơn hắn!”

Tên gia hỏa khá lắm, những lời nói và rồi của Diệp Phong đã đem chính mình đẩy ra làm bia ngắm của mọi người, ngoại trừ Lộ Lộ đứng ở bên ngoài đám đông lặng lẽ quan sát, cùng vài đại nhân vật của ba nhóm thì mọi người còn lại cơ hồ đều muốn bóp chết hắn.

Tâm Ma thấy tình huống này, trong lòng cười thầm, đưa mắt ra hiệu cho bát ma còn lại, lúc này lấy Diệp Phong làm trung tâm, phân tán thành một vòng tròn, đều tự vận hành Hung thú ma công. Trong phút chốc, đã thấy hùng sư, cự ngạc, độc tàm, biên bức, thương ưng, hồ ly, ác lang, độc xà chín con động vật màu đen do ma khí hình thành, trước sau vây lấy cửu ma tướng!

“A, không hổ là Hung thú ma công, một lũ rõ ràng toàn là súc sinh!” Diệp Phong khoanh tay trước ngực đứng giữa vòng vây, không hề sợ hãi nhìn cửu ma tướng đang bao vây mình. Tiểu Hắc vẫn vác Kiếm Linh hồ lộ đứng cạnh chân hắn, liếc nhìn chín con động vật bằng ma khí, quay đầu khinh thường phun một bãi nước bọt.

“Xem ra công phu múa lưỡi của các hạ cũng không đơn giản, con khỉ nhỏ của ngươi rất thú vị, ta mượn xem thử!”

Cửu ma tướng tai nghe lời trêu chọc của Diệp Phong, mắt thấy Tiểu Hắc bất kính, có thể nói lửa giận đang thiêu đốt trong lòng. Tâm Ma cười lạnh một tiếng, đẫn đầu phát động hắc hồ ma khí của gã, nhún người lạo về phía Diệp Phong, muốn trước hết đánh chết con khỉ của hắn.

Bát ma còn lại tự nhiên cũng không bàng quan bất động, trước sau hướng về Diệp Phong lao tới, hơn nữa còn phân công khá rõ ràng. Độc xà, độc tàm đánh vào hạ thân, hùng sư cự ngạc, ác lang tấn công trung bộ. Biên bức, thương ưng tung người lên tấn công vào đầu!

“Người thông minh đôi khi lại chết nhanh hơn kẻ bình thường ngu ngốc!”

Diệp Phong không để ý đến bát ma còn lại, nhìn Tâm Ma cười hung ác, lập tức quát khẽ một tiếng “Long bàn hổ cứ vạn thú thối tị”. Song chưởng dùng chánh khí mênh mông nhẹ nhàng tạo ra một bức tường khí hình thái cực trước người, sau đó song chưởng dùng sức chấn mạnh, miệng hét lớn một tiếng. Lập tức thấy mãnh hổ cường long trong nháy mắt xuất hiện quanh người hắn, đón lấy sự hợp công của bát ma tướng!

“Ầm ầm ...a!! ...”

Tiếng nổ rung đất liên tiếp vang lên, long hổ nhị khí va chạm với bát đại mãnh thú, sinh ra tiếng nổ kịch liệt, đã triệt tiêu thế công của nhau, Diệp Phong vẫn đứng thẳng tại chỗ, bát ma tướng lại bị khí lưu đẩy lùi, không chút ngăn trở lớn nào. Trong đó kẻ thảm nhất không phải một trong bát ma lấy cứng chọi cứng mà là Tâm Ma vốn đi giết Tiểu hắc.

Tâm Ma giảo hoạt vốn nghĩ rằng giết một hầu tử dễ như trở bàn tay, thật sự không ngờ đến tốc độ và lực lượng của hầu tử này. Quả thực chỉ có thể dùng từ “biến thái” để hình dung. Mắt thấy hai trảo của gã đã bắt trúng hầu tử, kết quả đối phương lại đột nhiên biến mất tăm trước mắt gã, sau một khắc đã xuất hiện trên đỉnh đầu của gã, phát ra một trận cười xấu xa làm gã lông tóc dựng đứng, một kiếm rất nhẹ nhàng chém rớt cánh tay phải của hắn!

“Lão thất. Lão thất... người thế nào rồi?” Bọn người Hung Ma thấy Tâm Ma bị Tiểu Hắc chặt đứt cánh tay phải, một cước dậm lún vào mặt đất, trong miệng không ngừng ho ra máu, đều khiếp sợ chạy đến.

“Trời ơi, sao lại thế này? Ta rõ ràng thấy Tâm Ma đã bắt được hầu tử rồi, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Con hầu tử đó đã leo lên đầu Tâm Ma lúc nào, nó lấy đâu ra khí lực lớn như vậy?”

Người của ba phe đang xem cuộc chiến ở chung quanh, nhìn Tâm Ma đang chảy máu ở giữa sân, cùng với hầu tử đang đứng cạnh Vô Danh sát thủ lắc mông kêu chí chóe như đang báo công lĩnh thưởng, trong đầu tràn ngập nghi vấn!

“Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, lão tử hiện tại đang liều mạng, ngươi lại có tâm tình đùa giỡn với ta, rõ ràng có thể một kiếm chém bay đầu hắn, ngươi vì cái gì mà hạ thủ lưu tình. Mẹ nó, uổng công nuôi ngươi rồi!” Diệp Phong lấy một điếu Phiêu phiêu dục tiên, xem thủ ánh mắt giật mình của mọi người chung quanh, trong lòng rất vui, lại ra vẻ bất mãn đá một phát vào mông của Tiểu Hắc.

“Giáo chủ, người này thực lực sâu không thể dò, chùng ta còn cần thực hiện bước kế hoạch đó không?” Cửu u tà giáo U hồn minh quỷ tứ pháp vương, nhìn Lưu Vũ Phỉ nhíu mày xin lệnh.

“Trước hết hãy chờ một lát nữa!” Lưu Vũ Phỉ nhìn chăm chắm vào Diệp Phong, lắc đầu trả lời.

Tâm Ma đã trọng thương, dưới ánh mắt chú ý của bát ma còn lại và thiên hạ quần hùng, nhịn đau đứng dậy, vận công cầm máu, muốn cùng các huynh đệ liên thủ tái chiến. Hung Ma xiết chặt hai nắm đấm, trứng mắt nhìn Diệp Phong mắng: “Mẹ nó, dám phế cánh tay của Thất đệ, lão tử không để yên cho ngươi!” Nói xong, tên gia hỏa này đã muốn xông lên báo thù.

Không ngờ vào lúc này, một âm thanh uy nghiêm quen đến mức không thể quen hơn với gã, độ nhiên vang lên bên tai gã, “Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra!”

“Cung chủ?!” Cửu ma tướng kinh ngạc nhìn về phía thanh âm phát ra, thì thấy Ma cung cung chủ Mộ Dung Vô Cực, mặc một bộ trường bào màu đen viền vàng, đang giận hừng hực đứng trước bọn người ma đạo.

“Lão hỗn đản quả nhiên không chết!” Diệp Phong nhìn Mộ Dung Vô Cực hừ nhẹ thầm mắng. Mộ Dung Linh đưa mắt nhìn cha lo lắng hỏi khẽ: “Phụ thân, người bị thương?”

“Yên tâm, phụ thân lần này xem như gặp họa mà được phúc. Bây giờ không chỉ thương thế khỏi hẳn, Huyền ma công cũng đã đạt đến cảnh giới tối cao!” Mộ Dung Vô Cực mỉm cười trả lời. Nghe thấy thế Mộ Dung Linh cùng cửu ma tướng và bọn người ma cung đều mừng rỡ. Chánh tà lưỡng đọa cao thủ thì không ít người nhíu mày lại.

Tục truyền, bốn trăm năm trước người khai sáng của Diệt thế ma cung, chình là dựa vào Huyền ma công chí cao cảnh giới, hoành hành Thần châu đại lục vài mươi năm mà không có địch thủ, được tôn xưng là Thần Châu giang hồ nhất đại truyền kì nhân vật. Bây giờ Mộ Dung Vô Cực lại có thể luyện tới chí cao cảnh giới, chành tà lưỡng đạo tự nhiên sẽ lo lắng!

Mộ Dung Vô Cực trước ánh mắt chú ý của thiên hạ quần hùng, đi tới đối mặt với Diệp Phong, mỉm cười hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này, thanh âm và chánh khí của người dường như rất quen thuộc với ta, chúng ta đã từng gặp mặt hay chưa?”

“Hắc hắc, Mộ Dung cung chủ vang danh Thần Châu giang hồ nhiều năm, sao lại quen biết loại tiều nhân vật như ta. Bất quá ta cũng đã âm thầm thấy qua cung chủ vài lần rồi!” Tiểu lưu manh lại bắt đầu ăn nói quàng xiên.

“Ồ?!” Mộ Dung Vô Cực nghe vậy nhíu mày gật đầu, nhìn DIệp Phong, cảm giác chân khí và ngôn từ của hắn rất giống đương kim hoàng thượng, lại có chút thiên lệch càng lúc càng lớn không có chỗ nào tương tự.

“Như thế nào, Mộ Dung cung chủ cũng muốn đại biểu thiên hạ quần hùng, khẳng khái tự ý tiến lên xuất chiến à?” Diệp Phong thở ra một hơi khói thuốc, mỉm cười hỏi.

Mộ Dung Vô Cực rất thản nhiên cười nói: “Vị trí võ lâm minh chủ này, Mộ Dung Vô Cực ta đã chờ đợi nhiều năm, hôm nay phải tranh lấy, mong rằng tiểu huynh đệ có thể thành toàn!”

‘Tên nô tài ngươi lần trước đã phản lão tử một lần, lần này nếu để ngươi lên làm minh chủ, lão tử không phải đã nuôi tại họa trong nhà mình sao?!’ DIệp Phong nhìn Mộ Dung Vô Cực nghiêng đầu thầm mắng, lạnh nhạt cười nói: “Ta thật sự rất muốn nể mặt của Mộ Dung cung chủ. Đáng tiếc, ta đã nhận tiền của người khác, không có đường quay lại. Nói lời thật lòng, ta thà đắc tội với thiên hạ quần hùng, cùng không dám đắc tội với vị chủ thuê kia!”

Lời này nói rất có ý tứ, thà đắc tội thiên hạ quần hùng, cũng không dám đắc tội vị chủ nhân kia. Mọi người ở đây vừa nghe lời này, lập tức bị kích thích lòng hiếu kì, không rõ rốt cuộc là người phương nào, lại có thể khiến người trẻ tuổi khoa trương cuồng vọng nhưng thực lực không tầm thường e sợ đến thế, thậm chí không tiếc đắc tội thiên hạ quần hùng!

Thủ lĩnh tà đạo Lưu Vũ Phỉ vẫn im lặng quan khán không lên tiếng, tiến lên vài bước, nhìn Diệp Phong mỉm cười nói: “Tại Thần châu, người có thể không sợ thiên hạ quần hùng, e rằng chỉ có hoàng đế cao cao tại thượng, lẽ nào tiểu huynh đệ là nhân mệnh lệnh của hoàng đế, đến đây làm loạn à?”

Lời của Lưu Vũ Phỉ vừa nói ra, quần hùng đều lần lượt gật đầu. Nàng nói một điểm cũng không sai, hiện giờ người ở Thần Châu dám không sợ thiên hạ quần hùng, ngoại trừ cửu ngũ chí tôn nắm cả đế quốc, thì khó tưởng tượng còn ai có thể có thực lực như thế!

‘Mẹ nó, lão tử là chính mình thuê chính mình, hắc hắc ...’ Diệp Phong cười thầm trong lòng, nhìn Tà giáo giáo chủ xinh đẹp động nhân, sung mãn phong vị thành thục trước mắt, sắc mị mị cười nói: “Từ trước đã nghe nói giáo chủ của Cửu u tà giáo là vị giai nhân hiếm thấy xinh đẹp như tiên, phong hoa tuyệt đại, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, nàng đã đoán sai, hoàng đế kia ta còn chưa dể vào mắt, nếu là mỹ nhân trong hậu cung của hắn cùng vị thái hậu mĩ diễm từng được xung là Thần Châu đệ nhất mỹ nữ, ta sẽ nguyện ý vì các nàng ra sức!”

Loại hành vi háo sắc nhìn nữ ma đầu, miệng khinh thường Thần châu đại đế, ý dâm hậu cung tuyệt sắc, trong thiên hạ, sợ rằng cũng chỉ có một tên tiểu lưu manh dám làm như vậy!

Mọi người tại đây vừa nghe những lời này của hắn, đều lộ ra thần sắc cười khổ, không biết hình dung tên tiểu tử cuồng vọng trước mắt như thế nào. Ngay cả Lưu Vũ Phỉ vẫn nghĩ tiểu tử này là đương kim hoàng thượng, tức thì vị mấy lời nói này khiến cho trong đầu đầy nghi vấn.

“Ai, ta nói các người, bây giờ bỉ nhân nói thế nào cũng nên tính là công địch của võ lâm các ngươi, có cần lãng phí thời gian vậy hay không, ta còn muốn về nhà ăn cơm đó, chi bằng các ngươi cùng tiến lên, chúng ta đánh xong rồi nghỉ ngơi có được không?” Tiểu lưu manh quay đầu nhìn quần hùng chung quanh mình, miệng nói ra lời nói kinh người.

“Mẹ nó, lão tử nhịn không nổi, các huynh đệ, mọi người cùng tiến lên, băm nát tên rác rưởi cuồng vọng này, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng!”

“Đúng, băm nát hắn!”

Quần hùng chung quanh đã hoàn toàn bị tiểu lưu manh chọc giận, ngoại trừ người của Cửu U tà giáo cùng hai cung Thiên Cơ, Diệt Thế, còn lại cơ hồ đều bốc hỏa xông về phía Diệp Phong mà giết. Những người này ngày thường cơ hồ đều là đại gia, hôm nay chịu loại ấm ức này, không chém chết Diệp Phong thì e rằng cả đời họ sẽ không cam tâm!

Thiên Cơ lão nhân Sở Thần Phong, Diệt Thế cung chủ Mộ Dung Vô Cực, Cửu U giáo chủ Lưu Vũ Phỉ, là Thần Châu đương kim tam đại cao thủ, nhìn cục diện lúc này trong hội trường, trong lòng thầm than đại hội đã bị Vô Danh sát thủ phá hư một nữa rồi. Nếu hắn không chết, đại hội chỉ sợ rằng thật sự bị phá hỏng!

“Tu La vô tình đồ ...”

Diệp Phong vận kình vào tay phải hút Tiểu Hắc vào lòng bàn tay, đứng một mình ngạo thị quần hùng đang lao về phía hắn, mỉm cười nói ra một câu cực độ vô tình, từng chữ từng chữ nói ra làm chấn động tâm của quần hùng.

Tu La vô tình đồ, là bí thuật có sát ý tối cường trong bảo điển, không thuộc về bất kì chiêu thức nào, chính là dựa vào sát ý của địch nhân chung quanh mình, làm tăng lên tu vi và sát khí của người dùng thuật này, khiến người dùng thuật này tận tình hưởng thụ khoái cảm giết chóc, phát tiết những bực dọc trong lòng, sát khí của địch nhân chung quanh càng nhiều, người dùng thuật càng vô tình, trước mắt số lượng của quần hùng, cũng đủ đẩy sát ý của Diệp Phong và Tiểu Hắc tới đỉnh điểm.

Trời, trong chớp mắt âm u; đất, lay động run rẩy; ánh sáng, trong chớp mắt như nhuốm máu; sát ý bạo tăng đến đỉnh điểm. Biến hóa xong, Diệp Phong đơn độc đối mặt thiên hạ quần hùng, cùng với Tiểu Hắc trong tay hắn, tong ánh mắt nghi hoặc tò mò của quần hùng, đột nhiên phát sinh biến hóa, toàn thân phát ra hồng quang khủng bố, hai mắt đỏ rực như máu, ngẩng đầu phát ra hai tiếng kêu, một người một khỉ, giống như Tu La đến từ địa ngục, nhảy vào đám người, giết chóc vô tình!

Lộ Lộ vốn thiện lương, ngay lúc thiếu gia nói ra Tu La vô tình đồ, liền không đành lòng quay người rời đi, đi tới phía sau một hòn núi nhỏ ở ven hồ phía đông. Tuy nhiên, nàng không chú ý đến, có một đôi mắt đẹp ôn nhu từ ái đang quan sát nàng!

## 225. Chương 225 - Diên Phong Hỏa Bính, Long Hổ Loạn Vũ

“Thật sự là một hài tử kì quái, khi thì thiện đãi thiên hạ thần dân, khi thì lại giết chóc vô tình như vậy. Hắn đơn giản là tên quái thai tập hợp hết tính xấu và tốt của con người. Ngay cả Thù Lị Nhã khôi phục thần lực và trí nhớ, cũng để hắn tùy ý làm chuyện sai trái, hắn có mị lực lớn như vậy sao?!”

Đỉnh cao nhất của núi Thương Long, một mỹ nhân tóc trắng tuyệt sắc, áo trắng bay bay, trên người lưu chuyển quang minh thần quang lấp lánh, đôi mắt mang theo một vẻ từ ái khó giải thích, nhìn tình cảnh giết chóc ở trung tâm hội trường, cùng với Lộ Lộ đang trốn phía sau tiểu sơn, phát ra một tiếng thở dài cảm khái.

“Sát! ...sát! ...sát! ...”

Trung ương hội trường, Diệp Phong trong ánh mắt ngây ngốc, khiếp sợ cực độ của quần hùng, do quan hệ với việc thi triển Tu La vô tình đồ, bây giờ trong đầu nếu có một khái niệm thì phải là “Giết!” Ngoại trừ tiểu súc sinh là sủng vật trung thành của hắn, tất cả người còn lại trong mắt hắn đều là đối tượng để đồ sát, hắn thậm chí đã nhấc đao kiếm lên, đồng thời thi triển Hiên viên kiếm pháp và Xi vưu đao pháp, giết cho những kẻ địch cản trở hắn căn bản không thể đánh trả được!

So sánh với hắn, hầu tử Tiểu Hắc đồng thời gia tăng sát khí, giống như địa ngục tu la, giết người so với Diệp Phong không chậm chút nào, hơn nữa nó giết chóc còn quỷ đị hơn, chuyên môn chém vào đầu người khác, thấy nó như “thuấn di” trong đám người. Mục tiêu bị nhắm trúng, không chờ thấy được hình dáng của nó thì đầu đã tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi.

“Đây, đây là công phu gì, chẳng lẽ là pháp thuật sao? Làm sao lại có thể ảnh hưởng đến thiên địa cùng ánh mặt trời, điều này quá phi thường rồi.”

Thiên Cơ lão nhân Sở Thần Phong cơ hồ có thể nói là Thần Châu vạn sự thông, nhưng nhìn Diệp Phong và Tiểu Hắc vô tình đồ sát trong đám người, cùng với sự biến hóa của thiên địa và ánh mặt trời, trên mặt toàn là thần sắc chấn động không thể tin, cực kì không hiểu đây là loạn công phu gì.

“Yêu pháp. Khẳng định là yêu pháp!” Tà giáo giáo đồ cùng người của hai cung chưa xông lên đều lắc đầu than khẽ.

Lưu Vũ Phỉ và Mộ Dung Vô Cực thấy Thiên Cơ lão nhân cũng lộ ra thần sắc cực độ khó hiểu, cũng ít nhiều tin rằng đây là yêu pháp. Dù sao cục diện trước mắt cũng khó có thể tưởng tượng ra.

Phía sau tiểu sơn ở ven hồ phía đông, Lộ Lộ lặng lẽ ngồi trên mặt đất, mâm mê vài món trang sức mà thiều gia khi du lịch lúc gần đây mua cho nàng. Trên mặt đầy vẻ tươi cười ấm áp, cho nên tiếng kêu thảm thiết thì hội trường bên kia, nàng đã không hề nghe thấy. Với vị mỹ nhân thiện lương này đối với tiểu lưu manh trung tâm bất nhị, đã dùng miên cầu (giống bông gòn) bịt kín lỗ tai!

Trong mắt Lộ Lộ, thiếu gia làm gì cũng đúng, dù nàng nghĩ bây giờ thiếu gia làm vậy có chút tàn nhẫn, nhưng nàng cũng không có nghi ngờ tâm tư của thiếu gia. Đơn giản là tránh qua một bên, không biết là tốt.

“Thù Lị Nhã, ngươi chuẩn bị để mặc hắn chém giết như vậy sao?!” Lúc Lộ Lộ đang say mê, một thanh âm ôn nhu từ ái, ngoạt ngào dễ nghe khiến người khác nghe được tâm tình thư sướng, đột nhiên vang lên trong đầu nàng.

“Ba Tháp ...” Lộ Lộ nghe thấy, gương mặt ngọc trắng nỏn lộ ra thần sắc kinh ngạc, trang sức trong tay rơi xuống đất, đứng dậy nhìn quanh. Không một bóng người, lập tức quỳ phục trên mặt đất, cúi đầu không nói, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy.

“Ai, không nghĩ được ngươi chuyển thế một lần, thế mà lại biến thành bộ dạng này. Nếu không phải ngươi đã khôi phục thần quang và trí nhớ, ta thật không dám tin ngươi là Quang Minh công chúa ôn nhu thiện lương trước kia!”

Đỉnh núi cao nhất của núi Thương Long. Mỹ nhân tóc bạc trên người lấp lóe quang minh thần quang, nhìn Lộ Lộ phía dưới, lắc đầu than thở một tiếng, bạch mang lóe lên, sau một hắc đã xuất hiện trước mặt Lộ Lộ. Khoảng cách xa như vậy torng nháy mắt đã đến, đã vượt rất xa khỏi phạm vi của võ học, chỉ có thể nói là thần lực.

“Thù Lị Nhã tham kiến Quang Minh nữ thần!” Lộ Lộ quỳ trên mặt đất, cung kính lễ bái mỹ nhân tóc bạc, những lời mỹ nhân tóc bạc nói trên đỉnh núi, đã hoàn toàn truyền vào trong đầu nàng.

Mỹ nhân tóc bạc, cũng chính là Quang Minh nữ thần trong lời nói của Lộ Lộ, nhìn nàng lắc đầu nói: “Thù Lị Nhã, ngươi lúc tại Tây Hải đã khôi phục thần lực cùng trí nhớ, tại sao không lập tức quay về thần giới, ngược lại muốn đi tới Đông hải nơi ngươi không cách nào sử dụng thần lực. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là sự tình rất nguy hiểm sao?”

Trong chư thần phương Tây, ngoại trừ Quang Minh nữ thần, thần linh nào rời khỏi phương Tây, đều sẽ mất đi thần lực. Lộ Lộ nghe Quang Minh nữ thần nói, khẩn trương quỳ trên mặt đất ngẫm nghĩ, hít sâu vào một hơi rồi nói: “Ta không muốn trở về!”

Quang minh nữ thần nhíu mày hỏi: “Vì sao lại không muốn trở về? Vì Lôi Ân kia à?”

“Vâng, nữ thần, Thù Lị Nhã không thể không có chàng, ngài để ta ở lại bên chàng đi!” Lộ Lộ cúi đầu cầu khẩn.

“Ài, cuộc sống loài người chỉ hai mươi năm ngắn ngủi, lại có thể khiến ngươi vứt bỏ thận phận công chúa thần giới để làm tỳ nữ cho một hoàng đế nhân loại, làm người phàm chẳng lẽ tốt như vậy sao? Ngươi xác định hắn yêu ngươi à? Hắn là loại người háo sắc tự tư làm việc tùy tiện theo tâm tình, làm thế nào có thể chuyên tâm yêu ngươi?” Quang Minh nữ thần thở dài nói.

“Hai mươi năm đối với thần giới mà nói thì không đáng kể, nhưng đối với loài người, hai mươi năm cũng là thời gian dài đăng đẵng. Khi ta còn chưa hồi phục thần lực và trí nhớ, trước khi gặp được chàng, ta đối với cuộc sống của loài người, quả thật rất thất vọng, nhưng từ khi gặp chàng, loại thất vọng này dần dần biến thành hưởng thụ và chờ mong. Chàng cho ta sự khoái lạc chưa từng có trước kia, là cảm giác mà ta chưa từng trải qua tại thần giới quy củ quá nhiều, khô khan vô vị. Ta muốn cả đời có được cảm giác này. Chàng tuy rất háo sắc tự tư, hơn nữa lại có mười mấy nữ nhân, nhưng ta có thể khắc định người chàng yêu thương nhất chính là ta. Quang Minh nữ thần từ ái, ngài hãy để cho Thù Lị Nhã mãi mãi ở lại bên cạnh chàng nha!” Lộ Lộ khẩn thiết nhìn nữ thần mà cầu xin.

“Làm người thật sự là tốt như vậy sao?” Quang Minh nữ thần thì thầm có vẻ trầm tư, lại nhìn Lộ Lộ nghĩ ngợi, nói: “Ngươi nói người hắn yêu nhất là ngươi, vậy tại sao hắn đem bí mật trong lòng che dấu không nói cho ngươi? Ngươi biết không, hắn căn bản không phải là Lôi Ân -Pháp Lôi Nhĩ, bây giờ tứ phương chư thần đều đang điều tra hắn. Hắn đã bị xếp vào loại nhân vật nguy hiểm gần như Vu Ma tại phương nam.”

“Ta biết, ta sớm biết chàng không phải là Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ. Chàng tên thật gọi là Diệp Phong!” Lộ Lộ nói ra lời nói kinh người.

Quang Minh nữ thần nghe vậy nhíu mày: “Diệp Phong? Nói vậy hắn là người phương Đông? Đây là chính miệng hắn nói cho ngươi à? Sẽ không lừa ngươi chứ?”

“Không, đây không phải là chàng nói cho ta biết!” Lộ Lộ ôn nhu nói, nhịn không được khẽ nở nụ cười, “Đây là do chàng khi ngủ cao hứng nằm mơ nói lớn ra. Sự tình này đủ chứng minh người chàng yêu nhất là ta, bởi vì ta từng hỏi qua những nữ nhân còn lại của chàng, có hay không từng nghe chàng nói mớ. Kết quả trả lời là chàng mọi lần đều ngủ say như chết. Chỉ có ở cùng một chỗ với ta thì chàng mới nói mơ thôi!”

“A, nói vậy là chỉ khi hắn ở cùng một chỗ với ngươi, mới có thể buông lỏng thần kinh hạ thấp cảnh giác?” Quang Minh nữ thần nghe vậy gật đầu hiểu rõ, ngẫm nghĩ nói: “Vậy những năm gần đây ngươi từ trong những lời nói mơ của hắn, biết được bao nhiêu sự tình của hắn?”

“Việc này... Thù Lị Nhã không dám lừa gạt nữ thần, nhưng không có sự đồng ý trước của hắn, ta không thể phản bội mà tiết lộ bí mật của chàng. Ta chỉ có thể nói, bí mật của chàng ta đại khái đã biết toàn bộ!” Lộ Lộ nhìn Quang Minh nữ thần nói có vẻ khó xử. Không dám man trá nữ thần, lại không dám phản bội Diệp Phong, nàng không khó xử mới là lạ!

“Ai, xem ra địa vị của hắn trong lòng của ngươi đã vượt xa cả ta rồi, được rồi, ta sẽ không ép buộc ngươi trong việc này. Còn việc ngươi không muốn quay về thần giới. Ngươi hãy suy nghĩ lại cho tốt. Được rồi, nhớ kĩ phải nói cho hắn, thống trị giả Vu Ma tại nam phương đại lục, gần đây đã chuẩn bị xâm lấn phương đông, ý đồ thống trị thế giới, người này tu vi vượt hơn hắn. Thần giới sẽ mặc kệ loại sự tình này, để hắn tự mình cẩn trọng. Chớ để làm ra quá nhiều chuyện xấu, thân là vương giả phải tạo phúc một phương, để tránh Thiên Đế không tha!” Quang Minh nữ thần lắc đầu thở dài, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Lộ Lộ.

Quang Minh nữ thần thần thành từ ái vừa đi, Lộ Lộ thà làm thị nữ của tiểu lưu manh cũng không muốn về làm Quang Minh công chúa, lập tức cảm thấy áp lực giảm đi. Quỳ trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự đã sợ Quang Minh nữ thần cường hành bắt nàng về thần giới. Như vậy nàng căn bản không có đường phản kháng.

Còn về lời nhắc nhở cuối cùng mà Quang Minh nữ thần để lại cho nàng nói cho Diệp Phong, cũng khiến nàng cảm thấy rất khó xử, loại lời nói này thì nàng làm sao nói với thiếu gia chứ? Nói là Quang Minh nữ thần nhờ truyền đạt à? Với tình tình của thiếu gia, khẳng định phải hỏi đến gốc rễ của vấn đề. Đến lúc đó việc nàng giấu diếm thân phận sợ sẽ làm thiếu gia không cao hứng.

Tứ phương chư thần không có tình huống đặc biệt, trước đến giờ không quản chuyện của cõi phàm, tên nam phương Vu Ma đó nếu bị Quang Minh nữ thần nói là nhân vật nguy hiểm hạng nhất trong mắt tứ phương chư thần, thực lực khẳng định không tầm thường, việc này nhất định nhất định phải để thiếu gia sớm có phòng bị!

Bên kia, thiện hạ quần hùng vốn vô cùng phẫn nộ, đối mặt vối Diệp Phong và Tiểu Hắc giống như Tu La vô tình đánh mãi không chết, đã dần dần cảm thấy sợ hãi, không có sát ý và uy phong như lúc ban đầu, bắt đầu từng người lui lại phía sau, không dàm trêu chọc hai tên ác ma này!

Tu La vô tình đồ là dựa vào sát ý để duy trì, sát ý của quần hùng chung quanh đã giảm mạnh, sát ý của Diệp Phong và Tiểu Hắc tự nhiên cũng giảm theo, bất quá cho dù như thế, hai tên đại tiểu lưu manh này vẫn như nhau mạnh không thể ngăn cản!

Mộ Dung Vô Cực thấy tình huống này, quay đầu nói với Sở Thần Phong và Lưu Vũ Phỉ: “Nhị vị, bây giờ ba nhóm chúng ta đã ở cùng một trận tuyến, ta cho rằng không nên để chém giết tiếp tục như vậy. Chi bằng chúng ta ba người đồng thời toàn lực xuất thủ, một lần đanh gục hắn, ý cua nhị vị thế nào?”

Sở, Lưu hai người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, đều tự ngẫm nghĩ, trước sau gật đầu đồng ý. Cùng Mộ Dung Vô Cực ngưng tụ công lực cùng lúc, chú ý Diệp Phong, chuẩn bị ra tay thật tốt, muốn một chiêu đánh gục hắn. Ba đại cao thủ đứng đầu muốn liên thủ đối địch, thuộc hạ của ba người phía sau đều lộ ra thần sắc kích động nôn nóng!

“Có sơ hở, cơ hội tốt, chúng ta lên!”

Diệp Phong đang đồ sát địch nhân quanh mìnhột nhiên lộ ra một chỗ sơ hở, Mộ Dung Vô Cực thấy thế quát nhẹ, toàn lực vận hành Huyền ma công, sử dụng chiêu thức mạnh nhất Nhân thương hợp nhất, cả thân người bị ma khí bao trùm, giống như một con cự mãng đói mồi, như mũi tên bắn ra, mang theo kình phong hùng hồn, bắn về phía Diệp Phong.

Lưu Vũ Phỉ cũng tung ra hai dải lụa dài xanh lục, nhún người nhảy lên, lao tới trước cực nhanh, dải lụa dài mang theo tà khí liên miên, giống như hai ác linh dưới địa ngục, đánh về phía Diệp Phong.

“Càn khôn vô cực bát quái chưởng!” Ngay lúc Mộ Dung Vô Cực và Lưu Vũ Phỉ đánh tới Diệp Phong, Sở Thần Phong ỷ vào tuyệt đỉnh khinh công đi sau mà tới trước, tung ra Bát quái chưởng kình đả dồn nén mạnh mẽ, giống như quái vũ đầy trời, điên cuồng tấn công Diệp Phong.

“Tới hay, lúc này mới gọi là cao thủ chân chính!”

Diệp Phong sắp thoát khỏi trạng thái của Tu La vô tình đồ, cảm giác ba cổ công lực cường đại ập đến gần, hưng phấn cười lạnh một tiếng, thúc đẩy chánh khí phát tán ra ngoài, dùng ma khí âm thầm hộ thể, xoay tròn tại chỗ tùy cơ ứng biến, song quyền tả long hữu hổ, cấp cho ba người đang tới hoàn toàn không liền lạc một đòn Long hổ loạn vũ!

Cuồng long bay múa, mãnh hổ vồ loạn, cự mãng mau lẹ, ác quỷ tru lên, chưởng kình tung bay. Tuyệt chiêu của bốn cường giả đỉnh cấp chọi nhau, liên tục bạo phá, trời nghiêng đất lệch, cát ba đá chạy, cả hội trường thành một vùng hỗn loạn!

## 226. Chương 226 - Phong Thần，thản Bạch Hằng Tâm

‘Thoải mái, ba tên này không hổ là cao thủ đệ nhất. Hắc hắc, hôm nay lão tử đùa thật vui, không thích nữa, lão tử phải tạm biệt đây!’

Tứ đại cao thủ toàn lực ra chiêu, đất đá bay mù mịt cả một khoảng rộng. Kẻ khác không thấy rõ ràng tình huống bên trong, Thiên Cơ lão nhân Sở Thần Phong thân trúng hơn mười chưởng của Diệp Phong, ngay cả có ma khí hộ thể thâm hậu, cũng bị thương nhẹ, nội tạng chấn động dữ dội!

Bất quá lấy tình hình của lão mà so sánh, ba người Mộ Dung Vô Cực, Lưu Vũ Phỉ, Sở Thần Phong tệ hại hơn, đăng biệt là hai người đứng phía trước đánh với Diệp Phong là bị thương nặng nhất. May mắn là Sở Thần Phong không chỉ khiến Diệp Phong bị thương, uy lực công kích của long hổ nhị khí cũng rất nhỏ, cho nên bị thương không nặng lắm!

“Phụ thân, phụ thân, người ổn không?”

Cát bụi tiêu tán, mặt đất ổn định, quần hùng thiện hạ đều thấy rõ tình huống. Đáng tiếc bọn họ chỉ thấy ba người Mộ Dung Vô Cực đứng tại chỗ điều tức, hoàn toàn không thấy dấu vết của Diệp Phong. Mộ Dung Linh lo lắng cho phụ thân, kinh hoảng đi tới hỏi.

“Ta không sao!” Mộ Dung Vô Cực lắc đầu trả lời, nhìn hai đại cao thủ khác thở dài: “Thật không nghĩ rằng trong thiên hạ lại có người cường hãn như vậy. Chúng ta ba người liên thủ công kích, đều không thể bắt được hắn. Thật là buồn cười, chúng ta nhiều người như vậy, thế nhưng lại bị một thanh nhiên với một hầu tử phá hủy đại hội võ lâm!”

Lưu Vũ Phỉ và Sở Thần Phong nghe Mộ Dung Vô Cực nói xong, cả hai đều nhíu mày thở dài một hơi. Lúc này bọn họ hoàn toàn không nên nói cái gì thêm. Bây giờ thương thế của bọn họ và tình hình của quần hùng giữa sân, đại hội võ lâm căn bản không thể tiếp tục tiến hành.

Vô Danh sát thủ và hầu tử sủng vật đánh với quần hùng Thần Chân, làm hỏng đại hội võ lâm, an toàn rời đi. Tin tức này một khi truyền ra, khẳng định là kinh thiên động địa!

“Thiếu gia, sắc mặt ngài không tốt, có phải là đã bị thương rồi không?”

Diệp Phong hội hợp với Lộ Lộ ở truyện tống điểm để phản hồi đế đô, rồi chạy đến tẩm cung. Lộ Lộ ôm Tiểu Hắc vào lòng, trong lòng biết thiếu gia không ngại gì, vì muốn báo cho thiếu gia sự việc của Vu Ma ở phương nam, mở miệng ôn nhu hỏi, chuẩn bị nói rõ thân phận cho thiếu gia biết.

“Yên tâm, ta không sao. Nếu không nắm chắc sẽ toàn vẹn trở ra, nàng cho thiếu gia muốn gây sự với đám cao thủ giang hồ kia sao? Ha ha.. “ Diệp Phong trả lời, cuối cùng nhịn không được nở một nụ cười. Với thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đã dần đến cảm giác tịch mịch của cao thủ. Hiện nay có thể đánh một trận thống khái như thế, thật sự khiến hắn cao hứng.

Lộ Lộ thấy thiếu gia cao hứng như thế, trong lòng vui lên, thầm nghĩ đây là thời cơ tốt để kể thân phận thật sự. Thế nhưng nàng vừa mở miệng, phía trước tẩm cung đột nhiên truyền tới tiếng thét phẫn nộ của thị vệ.

Bây giờ đã là hoàng hôn, như mọi việc hằng ngày gần đây mà nói, chư nữ Tĩnh Hương, Liên Na, Phỉ Phỉ, Hứa Lâm vứa mới chánh thức trở thành tỷ muội, lúc nà đang ở tẩm cung nói chuyện phiếm. Nếu có thì chỉ là cao thủ đánh lén thôi? Diệp Phong vừa nghe tiếng hét của thị vệ, lập tức thi triễn Tiêu diêu kiền không bộ, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Lộ Lộ đang muốn nói thân phận thực sự.

Lộ Lộ mắt thấy thiếu gia nhanh chóng biến mất, tâm trạng cũng lo lắng cho an toàn của chư vị tỷ muội. Lúc này bỏ qua sự tình của chính mình, buông Tiểu Hắc ra, rồi nhanh chân đi. Nàng thi triển Vô ảnh vô tung chạy theo. Đáng tiếc ở phương đông nàng không thể vận dụng thần lực, nếu không nói lại rằng, nàng dù gì cũng là Quang Minh công chúa của Thần giới, muốn chuyển thân nhanh qua tẩm cung, có thể nói là dễ như ăn bánh!

“Ngươi là ai? Như thế nào ngang nhiên tiến vào cung điện của Thần Châu hoàng thất ta. Rốt cuộc có mục đích gì?”

Diệp Phong cực nhanh chạy đến đại sảnh ở tâm cung, lập tức nghe được tiếng phẫn nộ của Liễu Nhược Yên với một thanh niên thân vận trường bào màu tráng, tay cầm thiết phiến, tướng mạo anh tuấn, khí thế thanh dật bất phàm.

Đối với điềm gỡ này, đột nhiên lại xuất hiện một thanh niên anh tuấn trong đại sảnh, Liễu Nhược Yên chư nữ hiểu được người này nhất định không đơn giản, tất cả đều không dám khinh thường. Bọn thị vệ càng như đối địch bao vây thanh niên!

Thanh niên anh tuấn đối với phẫn nộ của Liễu Nhược Yên, cùng việc bị vây bởi bọn thị vệ, không có úy kỵ gì, mặt với bảo trì nụ cười, nhìn thấy Diệp Phong đến đây cực nhanh, nhẹ nhàng nói: “Tại hạ là Phong Dương, là đồng liêu của lão nhân từng bí mật lãnh giáo với ngươi. Hôm nay là phụng mệnh đến đây muốn cùng ngươi bàn lại về vấn đế đó!”

“Ồ? Nguyên lai là như thế. Các ngươi lui ra!” Diệp Phong vừa nghe thanh niên nói, lấp tức hiểu ra được ý tứ, lúc này phất tay lệnh cho bọn thị về rời khỏi đại sảng. Bởi vì thanh niên này đã trở thành tiên đồng liêu với Trường Minh đại đế, nói cách khác là một thần tiên. Bọn thị vệ đối mặt với hắn chỉ là chết chắc!

“Mời ngồi!” Thị vệ lui ra, Diệp Phong bảo chư nữ lui qua một bên, rồi khách khí mời Phong Dương ngồi xuống, trong đầu cười nham hiểm, tò mò hỏi: “Chẳng biết các hạ lần này đến đây muốn thương nghị cái gì?”

Phong Dương trả lời: “Dựa theo yêu cầu của ngươi, có thể ra điều kiện để thỏa mãn ngươi cùng ngươi trao đổi!”

Diệp Phong hai mắt đảo qua đảo lại, cười cười hỏi: “Thế các ngài định dùng cái gì để trao đổi với ta?”

“Ta sẽ dùng điều kiện cho ngươi, đều là việc cực kỳ trọng yếu đối với ngươi!” Phong Dương nhẹ nhàng nói tiếp: “Đầu tiên là có thể làm thiên tử kiếm ở chí tôn long mạnh phát huy hết uy lực. Tiếp theo là một tin tức trọng yến liên quan đế nhân sanh thiên hạ và hai đại dương!”

Diệp Phong nghe vậy ngạc nhiên hỏi: “Chí tôn long mạch? Uy lục manh nhất của thiên tử kiếm? Nói như vậy bây giờ thiên tử kiếm chưa phát huy đến năng lực cực hạn? Ngài nói đến tin tức trọng yếu liên quan đến sự sống chết của thiên hạ và hai đại dương, thế là thế nào? Ngài muốn trao đổi với ta, có thể nói rõ ràng hơn không!”

“Nói thì phải nói rõ ràng, nhưng mà cái này muốn ngươi dùng bí mật để trao đổi!” Phong Dương nhẹ nhàng trả lời, nhìn thần sắc chần chờ chưa quyết trên mặt của Diệp Phong, rồi dùng ánh mắt nhìn Lộ Lộ đứng ở một bên, mỉm cười: “Ngươi không cần phải lo lắng, có thể bỏ đi chí tôn vận khí của chí tôn long mạch của đế vương sáu nước cái này không sao. Cuối cùng cái tin tức ta muốn nói ra, có thể cực kỳ quan trọng đối với ngươi. Không tin, ngươi có thể hỏi vị phương tây tiểu thư mỹ lệ này!”

“Là ý gì?” Diệp Phong giảo hoạt háo sắc này, cảm giác trong lời của Phong Dương có vấn đề, không nhịn được nhín mày lộ ra nghi hoặc nhìn Phong Dương và Lộ Lộ!

“Sự việc sao lại có liên quan tới Lộ Lộ?” Tĩnh Hương, Liên Na, Mộng Hinh, Hứa Lâm chư nữ đều nghị hoặc nhìn Lộ Lộ thì thầm.

Lộ Lộ không nghĩ rằng một phương đông thần tiên lại chính mình nói về việc đó. Với tính tình của thiếu gia, Lộ Lộ nếu trước đó nói ra thân phận của mình, thiếu gia sẽ không có giận nàng nhiều vì đã giấu diếm sự tình. Bây giờ đến đây, việc này rõ ràng là không bị người khác nói trước?!

Lộ Lộ luôn ôn nhu thiện lương, hôm nay bị Phong Dương đưa vào chỗ khó, nàng nhìn Phong Dương, động não, đi tới bên cạnh Diệp Phong nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, không cần đáp ứng điều kiện của hắn. Nếu để chư thần tứ phương biết được bí mật của chàng, có lẽ sẽ bất lợi đối với chàng. Quy củ của thần giới là mặc kệ sự việc ở trần gian, chỉ cần chàng không lộ ra bí mật, hơn nữa với thân phận nhất quốc chí tôn của chàng, bọn họ không có biện pháp gì với chàng. Cái việc trọng yếu đó thiếp có thể nói cho chàng nghe!”

‘A!? Lộ Lộ như thế nào lại biết nhiều việc như vậy?’ Diệp Phong nhìn vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình của Lộ Lộ, trong đầu tràn ngập nghi vấn, nhưng mà vẫn như trước tin vào lời của Lộ Lộ, rồi nói với Phong Dương: “Không cần thiết, ta đối với điều kiện của ngươi không có hứng thú!”

‘Chư thần tứ phương tự nhiên vì một tên nhân loại tham lam này đánh cuộc. Bây giờ thần giới thật sự càng ngày càng nhàm chán. Thiên đế muốn thực hiện cái loại hoang đường này, phong thần ta không dám từ chối’ Phong Dương nhìn Diệp Phong mỉm cười, dừng ánh mắt trên người Lộ Lộ, nhẹ nhàng nói: “Đã như vậy, cuộc trao đổi này thất bại, tại hạ cáo từ!” Nói xong, hắn trong nháy mắt biết mất trước mặt mọi người!

Diệp Phong ngồi trên ghế, điểm cây Thanh sảng tiêu hồn, uống một ngụm trà, rồi đứng dậy nhìn chư nữ đang nghi hoặc Lộ Lộ, nhíu mày nói với Lộ Lộ: “Nàng đi theo ta!”

Lộ Lộ thấy sắc mặt thiếu gia không tốt, vội vàng cắn môi, thần tình rất là hối hận đi theo thiếu gia vào phòng ngủ, để lại Tĩnh Hương chư nữ nghi hoặc chờ đợi trong sảnh

“Lộ Lộ, cái này rốt cuộc là như thế nào? Nàng có phải là có việc gạt ta!?” Vào phòng ngủ, Diệp Phong khó chịu ngồi trên giường, nhíu mày nhìn Lộ Lộ chất vân. Tên gia hỏa này thật sự sợ rằng Lộ Lộ mà hắn tín nhiệm nhất, làm ra chuyện phản bội hắn.

“Thiếu gia, thiếp, thiếp…...” Lộ Lộ khó xử nhìn Diệp Phong, khẩn trương nói: “Thiếu gia, kỳ thật thiếp là…..”

Sự tình đã đến nước này, Lộ Lộ cũng phải nói ra thân phận thật. Lúc này đem toàn bộ chân tướng kể cho Diệp Phong nghe, hơn nữa còn nhất mạnh rằng khi việc đã đến giữa đường, sau đó tỉnh lại thì mới biết thân phận chính thức của nàng.

“khái khái.. khái khái…... Nàng nói cái gì?... nàng chính là chuyển thế của Quang Minh công chúa của phương tây thần giới?... Trời đất, thế giới này cũng có cái loại chuyển thế như vậy sao?”

Thân phận này của Lộ Lộ thật là kinh người. Cho dù Diệp Phong tên hóa sắc từng trải, nghe nói đến việc đường đường là một Quang Minh công chúa cao cao tại thượng ở thần giới lại làm thị nữ cho mình đã nhiều năm nay, cũng không nhịn được giật mình, và sặc khói thuốc, ho liên tục!

“Thiếu gia, ngài mau uống trà…..” Lộ Lộ thấy thiếu gia không ngừng ho, quan tâm bưng chén trà tới, “Thiếu gia, thiếp biết chàng khẳng định rất giận thiếp vì đã giấu chàng lâu như vậy. Nhưng thiếp thực sự không có ác ý, chỉ là không biết phải nói sao cho chàng. Chàng không trách thiếp chứ..” Vừa nói, nước từ trong mắt của Lộ Lộ chảy ra nhanh.

“Ha ha ha, ngốc tử, đây là chuyện tốt mà! Nàng là nữ nhi của Quang Minh thần vương, ta không phải là nữ tế của lão sao? Hắc hắc, nói vậy lão trượng nhân sau này khẳng định sẽ chiếu cố nữ tế như ta?” Diệp Phong cười xấu xa ha ha rồi ôm Lộ Lộ.

Kỳ thật trong lòng tên gia hỏa này không phải có điểm khó chịu, nhưng chỉ là nghĩ Lộ Lộ nên nói cho hắn chân tướng sớm hơn mà thôi. Dù sao cũng không phải là việc xấu gì, không phải cho hắn ‘đội nón xanh’. Nếu hắn chỉ vì cái sự việc này mà nổi giận với bảo bối Lộ Lộ của hắn, thì hắn thật không phải là nam nhân. Nhưng mà tên gia hỏa này cũng thật nham hiểm, lại lập tức đến lợi ích từ lão trượng nhân, mà không nghĩ đến việc lão trượng nhân có đồng ý quan hệ của hắn và Lộ Lộ hay không!

Lộ Lộ thấy thiếu gia không những không có trách khứ mình, mà thần sắc cũng vui mừng, không nhịn được thở phào nhẹ nhỏm may mắt, rồi vì dựa sát vào người thiếu gia, khiến ngực nàng ấm áp hơn.

“Ân…..? Lộ Lộ, cái việc này, ngoài trừ ta, không nên nói cho người khác, ngay cả Tĩnh Hương các nàng. Miễn cho việc các này không biết phải đối xử với nữ thần phương tây này thế nào. Được rồi, cái gã thần tiên phương đông nói nàng biết việc quan trọng gì, đó là cái gì?” Diệp Phong trầm tư dặn dò, tò mò hỏi.

“Là như thế này, Quang Minh nữ thần nói với thiếp…...” Lộ Lộ nghe vậy liền kể hết những việc sắp xảy ra mà Quang Minh nữ thần nói cho nàng, từ đầu tới cuối, cho Diệp Phong nghe.

## 227. Chương 227 - Ngoại Địch Dữ Tai Hoang

Gần đây, tình hình căn cứ của Quy Bổn đế quốc ở vùng biển phía đông mật thám điều của bảy quốc gia Thần Châu. Bảy quốc gia vô tình phát hiện rằng cái bọn quốc gia phát triển mấy ngàn năm đó, Bát Dát tộc, lại tập trung một lượng lớn binh lực, dùng thuyền bơi ra biển, có ý đồ tấn công Thần Châu đại lục, hoàn toàn không còn kính sợ các quốc gia của bọn họ!

Đêm tối yên tĩnh lặng lẽ, hoàng cung của Đại Quy Bổn đế quốc, Hiểu Khuyển bệ hạ, tại dân gian được mệnh danh là đệ nhất dâm ma, lắc lắc cái đầu, con mắt màu xanh lục đang nhìn quần thân cung kính quỳ gói, tay trái sờ sờ lên cái thi kí xấu xí trên mặt, mở miệng chánh sách hỏi:

“’Công việc tiến hành tấn công Thần Châu đế quốc tới đâu rồi? Bảy quốc gia Thần Châu có động tĩnh gì không? Các ngươi ngàn vạn lần đừng có đem cái tin xấu cho bổn vương, nếu không vu thần vĩ đại trách tội, các ngươi cũng trở thành như chính bọn Thần Châu kia!”

Phần đông quan viên mặc trang phục của Đại Quy Bổn đế quốc trong điện ngẩng đầu nhìn bệ hạ Hiểu Khuyển xấu xí của bọn chúng, lên tiếng cùng một lượt: “Thỉnh bệ hạ yên tâm, bảy quốc gia Thần Châu vẫn như trước xem thường Đại Quy Bổn đế quốc của chúng ta, hoàn toàn không có hành động gì. Có được vũ khí bí mật của vu thần vĩ đại, chúng ta nhất định có thể thành công chiếm cứ Thần Châu đại lục, vì vu thần vĩ đại, trở thành tiên phong thống nhất Đông hải!”

“Tốt, thật tốt, chỉ cần các ngươi có thẩ thành công hoàn thành nhiệm vụ, bổn vương nhất định sẽ có trọng thưởng!” Hiểu Khuyển bệ hạ nghe vậy cao hứng gật đầu, cái mông rời khỏi vương tọa, phất tay bảo mọi người rời khỏi đại điệ, lấy ra một thủy tinh cầu trong suốt đặt lên bàn, rồi quỳ xuống niệm vài câu chú ngữ, cung kích bái lạy: “Vu thần vĩ đại, tình hình trước mắt tiền hành rất thuận lợi!”

“Ân, Hiểu Khuyển, lòng trung thành của ngươi bổn vu thần rất vui. Sau khi thành công lấy Thần Châu, ngươi chính là đệ nhất nhân ở Đông hải. Tất cả mỹ nữ ở Đông hải đều thuộc về ngươi!” Một thanh âm khàn khàn âm trầm xuyên qua thủy tinh cầu truyền khắp đại điện.

“Hiểu Khuyển khấu tạ vu thần vĩ đại…...” Hiểu Khuyển bệ hạ cao cao tại thượng của Bát Dát tộc nghe thanh âm khàn khàn, giống như một con chó, quay về phía thủy tinh cầu cuống quít bái lạy, miệng không người nịnh bợ, đem những điều của đám quan viên báo cho y, cơ hồ nói ra hết!

…....

“Lão đại, cái bọn quan viên địa phương của Thần Châu đế quốc này, cũng giống như đám thành chủ tại Nam Bắc đại lục, phớt lờ những mệnh lệnh ở trên, khắp nơi đều như nhau, không chỉ có một người làm, tựa hồ như không theo ý chỉ của người, đã tăng thêm thuế má!”

Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc và Ai Đức mập mạp xấu xí, đang trên đường đi tới thành thị bờ biển phía đông của Thần Châu, nhìn lão đại sắc mặt khó chịu của bọn họ, lắc đầu cảm khái. Nghe được Lộ Lộ đi phía sau Diệp Phong không nhịn được thở dài trong lòng, cảm thông cho dân chúng Thần Châu bị tai ương.

“Cái đám quan viên ương ương ở Thần Châu đại quốc này, đương nhiên không thể so được với lĩnh chủ ở Nam Bắc đại lục. Lấy đạo làm vua, đám trò bẩn thỉu của bọn chúng, khẳng định con mẹ nói không thua lão tử!” Diệp Phong hừ nhẹ ca thán, rồi hung ác cười lạnh: “Nếu bọn chúng dám chống lại ý tứ của lão tử, như vậy cũng không cần khách khí với chúng. Các ngươi dọc đường gặp tên quan nào, ghi nhớ hết rồi chứ?”

“Đã nhớ hét, chỉ chờ lão đại phát lệnh trừng phạt!” Khải Đặc và Ai Đức nghe vậy cùng trả lời, trên mặt không ngừng cười nham hiểm, tất cả đều là vẻ mặt cười trên sự đau khổ của kẻ khác, cười thầm bọn tham quan dám chống lại lão đại của bọn họ, quả thật là chẳng biết cái gì là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!

Diệp Phong từ khi biết Vu Ma ở nam phương và Đại Quy Bổn đế quốc đột nhiên đến xâm chiếm, cảm giác sự việc có chút không tốt, mặt ngoài thì không khoa trương gì cả, âm thầm phái phi hành bộ đội của Tư Lược đoàn đầu tiên là tại khắp bờ biển phía đông của đế quốc thiếp lập truyền tống điểm, chuẩn bị tiêu diệt đám Quy Bổn rác rưởi này. Khải Đặc và Ai Đức vì có thể hân thưởng cảnh tượng của Thần Châu, thưởng thức mỹ nữ các nơi, liền một đường dài chạy tới bờ biền phía đông. Kết quả là mỹ nữ thì không thể chơi đùa, bọn họ chỉ có thấy tai ương và tham quan. Hai người bọn họ làm sao có thể ngon miệng được?

“Bất quá lão đại, việc xử lý đám quan viên ở Thần Châu đế quốc này, cần nhất là phải có chứng cớ, hơn nữa đám quan lại lại dám tham lam như thế, khẳng định đã có người ở đế đô. Bằng vào miệng của hai người bọn ta, người không có khả năng phục chúng được đâu?” Khải Đặc tò mò hỏi.

Diệp Phong được Lộ Lộ đưa một cây Thanh sảng tiêu hồn, khinh thường cười lạnh: “Điểm ấy có thể làm khó đượ lão tử ư? Sau lưng đám tham quan này, khẳng định là có trọng thần ở đế đô. Cùng tốt, lão tử thừa dịp này, một lần xử lý hết bọn chúng!”

“Hắc hắc, xem ra lần này chúng ta có thể chơi đùa đám tham quan Thần Châu này?!” Khải Đặc và Ai Đức thích loại thẫm vấn ngược đãi, nghe lão đại nói xong, mỗi người cũng tự mỉm cười, trong đầu suy nghĩ ý dâm ác.

Ba tên bại hoại và ôn nhu thị nữ, lúc này cách thủ phủ Đông Lâm thành ở Minh Châu tỉnh đông bộ không xa, trên đường nhìn thấy toàn là tai dân đáng thương, trong lúc hoàng hôn, gấp rút chạy tới Đông Lâm thành.

So với đám nạn dân bụng đói rên rỉ, phải ăn cả cỏ cây, trong Đông Lâm thành tình hình mặc dù không thể nói là thiên đường, nhưng cũng có thể coi là đất lành. Đương nhiên, điều này cũng do binh lính không cho nạn dân tiến vào thành, không có quan hệ, bọn họ không được hưởng thụ cái miền đất lành này!

“Tốt, cái thành thị này rất tốt!” Những lời này, Diệp Phong từ trong đám nạn dân đi ra, bắt đầu tiến vào thành, cũng không ngừng cười lạnh. Lộ Lộ, Khải Đặc, Ai Đức ba người trong lòng đều rất rõ thiếu gia cực độ phẫn nộ tình huống này. Cái dạng này rất ít khi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, là có một số người phải hộc máu miệng.

Trên đường đi, đều là tai dân, căn bản không thể tìm được cái gì để ăn, tên mập mạp Ái Đức bụng kêu cô cô, bây giờ tiến vào Đông Lâm thành, tên gia hỏa này tự nhiên không tránh khỏi đề nghị Diệp Phong đi dùng bữa trước!

Vào Đông Lâm thành, muốn dọn dẹp đám quan lại địa phương, cũng không có thời gian dùng cơm, Diệp Phong dù không đói, nhưng cũng vì Lộ Lộ và hai tên bại hoại kia. Bởi vậy, bốn người tầm một tửu lâu dành cho khách nhân.

Với cục diện của Đông Lâm thành hiện giờ, nạn dân và quan viên tự nhiên là chủ để của các thực khách tại tửu lầu. Bốn người Diệp Phong nghe bọn thực khách nghị luận, sau khi thức ăn được dọn ra hết, vừa chuẩn bị ăn, lại đột nhiên nghe được một trận âm thanh to truyền vào tửu lâu.

“Mẹ nó, tránh ra tránh ra, không thấy công tử của tổng đốc chúng ta giá đáo hay sao? Con mẹ nó, mau lăn đi, coi chừng lão tử giết hết các ngươi!” Nghe được tiếng quát tháo hung hắn, tất cả mọi người đều rõ, đây là tiếng của một tên nô tài. Người sinh sống tại Đông Lâm thành càng rõ ràng đây là nô tài Thượng Đức Đông của phủ tổng đốc, ai cũng đứng dậy, không ăn vào.

“Lão bản, mau chuẩn bị cho công tử nhà ta tám loại thức ăn như cũ!” Tiếng quát dứt chưa lâu Thượng Đức Đông mặc trang phục màu xám của hạ nhân, nghênh ngang đi vào tửu lâu, rồi hướng tới lão bản ở quây hô to, sau đó lập tức cúi đầu đối với vị thiếu gia khô gầy, tướng mạo cực xấu, quần áo hoa quý bên cạnh gã, nghênh đón vào tửu lâu.

“Lão bản đối với Từ Vinh, tên công tử của tổng đốc, cùng với tên thủ hạ Thượng Đức Đông, có thể nói như ôn thần. Nhưng lại không dám làm trái ý bọn chúng, chỉ có thể tiến lên mở miệng cười tiếp đãi, miệng không ngừng tâng bốc.

“Người quá nhiều đì, ta bảo lão Triệu nhà ngươi, mau cấp cho công tử nhà ta một gian yên tịnh một chút!” Tên nô tài ỷ lại Thượng Đức Đông liếc mắt nhìn thực khác trong sảnh, bất mãn ra lệnh cho lão bản tửu lân. Song, lúc lão bản cười cười, định thỉnh công tử của tổng đốc tiến vào một gian phòng, Từ Vinh dừng cước bộ lại, nhìn dị quốc mỹ nữ Lộ Lộ ngồi bên cạnh của Diệp Phong, yết hầu không ngừng nuốt nước miệng, lộ ra vẻ mặt tham lam dâm tiện.

“Ý, không nghĩ rằng, không nghĩ rằng, nơi này tự nhiên đúng lúc lại có một dị quốc mỹ nhân như thế. Thiếu gia, ngài nhìn kìa..?” Tên cẩu nô tài Thượng Đức Đông của Từ Vinh, rất rõ ràng cá tính của chủ tử, vừa thấy chủ tử nhìn dị quốc mỹ nữ lộ ra vẻ mặt đó, lập tức hiểu được ý của chủ tử, vội vàng cười nham hiểm với chủ tử.

‘Nhi tử của tổng đốc tỉnh Minh Châu? Tốt, tự nhiên chuốc lấy cái chết…..’ Khải Đặc và Ai Đức nhìn vẻ mặt dâm tiện của Từ Vinh và Thượng Đức Đông, liếc mắt cho nhau, trong lòng cười thầm.

“Ai, tiểu nữu, nàng hôm nay thật may, được công tử tổng đốc nhìn trúng nàng. Đến đây, theo chúng ta trở về!” Thượng Đức Đông nhận được ánh mắt ám chỉ của chủ tử, lập tức dẫn dám gia đinh cường tráng ở phía sau, đi tới phía trước bàn của Diệp Phong, nhìn Lộ Lộ cười xấu xa.

Diệp Phong mắt đầy sát khí cười lạnh nhìn Thượng Đức Đông, đang chuẩn bị nhấc chân phế đi gã, lại nghe tửu lâu truyền đến một tiếng quát: “To gan, tên nô tài ngươi thật sự là càng ngày càng không lý lẽ, tự nhiên dám giữa chốn thanh thiên bạch nhân cưỡng bức dân nữ!”

Dám ngang nhiên mắng nô tài của tổng đốc phủ, việc này tại Đông Lâm thành rất hiếm có. Mọi người ở đây kể cả Diệp Phong nghe tiếng quát đều nhìn ra phía cửa, thì thấy thủ vệ thiên tổng vận bộ quân trang, mang theo hai tên lính, chỉ vào Thượng Đức Đông.

“Ý, thiếu gia, người này hình như là thư sinh mà chàng đã từng giúp đỡ ở kỳ đại hội võ lâm!” Lộ Lộ nhìn thấy thiên tổng đó, tò mò nhẹ giọng nhắc nhở thiếu gia.

Lộ Lộ thấy, Diệp Phong cũng tự nhiên thấy, bất quá tên gia hỏa này trên mặt hiện lên nghi hoặc rất nhiều. Trước vài ngày, trong cuộc thi khảo mới nhất, tên Đông Phương Vô Kỵ này đã đoạt được vị trí thứ nhất. Nếu không phải vì Diệp Phong lúc ấy lo lắng việc của Vu Ma và Bát Dát tộc, khẳng định nhất định sẽ tiếp kiến hắn một lần. Theo lý thuyết mà nói, hắn là tên thư sinh văn nhược có tiền đồ, nên phải được phong chức quan văn, như thế là hắn lại mặc trang phục thiên tổng ngũ phẩm?

“A, ta tưởng là ai, nguyên lai là Phương Đông thiên tổng!” Thượng Đức Đông nhìn tên Đông Phương Vô Kỵ, thấy thiếu gia nhìn chằm chằm Lộ Lộ, không có ý bỏ qua, khách khi cười cười, đột nhiên biến sắc quát mắng: “Phương Đông Vô Kỵ, con mẹ ngươi, có biết xấu hổ không. Một tên quan viên ngũ phẩn nhỏ nhoi lại dám xen vào việc của công tử nhà ta? Ngươi cũng không lo cái tính sợ té đái của ngươi ư, cẩn thận coi chừng làm rớt bội đao và quân trang. Không muốn mất chức quan, bây giờ lập tức biến mất!!”

Đông Phương Vô Kỵ nghe vậy hừ lạnh, liếc mắt nhìn Thượng Đức Đông, rồi đưa ánh mắt về phía Diệp Phong, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, dẫn theo hai tên binh lính, cố gắng giữ cho quân trang và bội đao trên người, đi tới mừng rỡ chắp tay nói: “Lôi Ân huynh, từ khi từ biệt ở núi Thương Long, ta đã phái người tìm huynh, nhưng không có tin tức gì, không nghĩ huynh đến nơi này!”

“A a, thật là trùng hợp, không nghĩ có thể gặp được Đông Phương huynh!” Diệp Phong mỉm cười đáp trả, nhìn trang phục của Đông Phương Vô Kỵ, nhíu mày ngạc nhiên hỏi: “Đông Phương huynh thân là văn nhân, như thế nào lại làm võ tướng?”

“A, đó là một câu chuyện dài…..” Đông Phương Vô Kỵ thất vọng lắc đầu thở dài, hoàn toàn không có chú ý đến công tử Từ Vinh của tổng đố, cùng bọn cẩu thụ hạ Thượng Đức Đông, đã đang rất giận dữ!

## 228. Chương 228 - Thảo Bao Tổng Đốc Dữ Lưu Manh Hoàng Đế

“Đông Phương Vô Kỵ, tiểu ngươi từ lúc tiếp nhận chức thiên tổng, đã khắp nơi chống đối bổn công tử. Đừng tưởng rằng bổn công tử không dám giáo huấn ngươi. Đừng ỷ vào cái ngũ phẩm của ngươi, cho dù có tăng thêm 2 cấp, bổn thiếu gia cũng có thể phế bỏ ngươi!” Từ Vinh xấu xí háo sắc, chỉ vào Đông Phương Vô Kỵ phẫn nộ hét lớn, rồi hạ lệnh: “Đến đây, bắt tiểu tử này cho ta, mang về tổng đốc phủ!”

Công tử của tổng đốc ra lệnh một tiếng, Thượng Đức Đông lập tức dẫn tám gã gia đinh định bắt Đông Phương Vô Kỵ. Bọn binh tướng của sở thủ vệ lúc trước vẫn thường tuân lệnh của tổng đốc, từ khi Đông Phương Vô Kỵ thượng nhậm, mặc ngoài thì luôn theo lệnh của y, nhưng bên trong thì ngấm ngầm chống đối.

Bởi vậy, hai tên lính hiện giờ bên cạnh Đông Phương Vô Kỵ thấy công tử của tổng đốc muốn giáo huấn y, lập tức ra vẻ kinh hoảng lùi về sau, một chút ý chống cự cũng không có.

Đông Phương Vô Kỵ thấy tên mấy ác nô của tổng đốc phụ cười nham hiểm muốn bắt y, thủ hạ lại không dám bảo vệ y, lúc này phẫn nộ chỉ vào Từ Vinh quát: “Tên ác ôn lừa người như ngươi, thường ngày không nhưng hiếp đáp dân chúng, bây giờ ngang nhiên dám ra tay đối với mệnh quan triều đình. Ngươi quả thật là coi thường vương pháp, bổn quan nhất định phải đến đế đô để tố cáo ngươi!”

“Ha ha ha, vương pháp? Tố cáo ta? Tên thư sinh ngu muội không biết trời đấy này, nói cho ngươi hay, tại tỉnh Minh Châu, lời của bổn công tử chính là vương pháp, ngươi muốn tố cáo ta? Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng ngươi còn mạng để rời tỉnh Minh Châu ư…...” Từ Vinh cười ta ha ha không ngừng. Song gã vừa dứt lời, miệng còn chưa khép lại, một màn thầu (bánh bao) đột nhiên được Khải Đặc phóng tới, ngăn cái miệng xấu của gã lại!

“Chỉ mấy tên ác nô nhỏ nhoi mà thôi, Đông Phương thiên tổng cần gì phải sợ!” Ai Đức sau động tác của Khải Đặc liền cười một tiếng, đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, tay cầm đại đao, nhanh đến nỗi Từ Vinh và Thượng Đức Đông đều không thấy rõ, đánh trọng thương toàn bộ tám gã gia đinh.

Có người ngang nhiên trước mặt Từ Vinh đánh gia đinh của tổng đốc phủ, hơn nữa là cao thủ với tốc độ cực nhanh. Cảnh này khiến thực khách đang ngồi khiếp sợ, trong nhất thời mọi người đều đứng dậy muốn ly khia, không muốn bị liên lụy vào cái việc xúi quẩy không có hy vọng!

“Ngươi, các ngươi như thế nào dám bất kính với bổn công tử. Các ngươi chẳng lẽ không biết phụ thân ta là ai chăng? Ta xem các ngươi có lẽ đã chán sống rồi!?”

Nói về năng lực đánh nhau, Từ Vinh và Thượng Đức Đông với hai tên bại hoại này làm sao bằng được. Từ Vinh mắt thấy gia đinh bị đánh, vốn định lấp tức rút lui tìm người, nhưng lại ngại vì mất thể diện, nhục nhã chạy trốn, lúc này miệng nhả cái màn đầu, nhìn Khải Đặc và Ai Đức gầm lên để hư trương thanh thế.

“Một tạp chủng tổng đốc nhỏ nhoi, ngang nhiên dám làm xằng làm bậy trước mặt lão đại bọn ta. Ta xem ngươi con mẹ nó mới là chán sống.” Khải Đặc nhìn Từ Vinh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng phóng tới gần phía trước, tóm lấy cái tai của gã mà vặn, miệng hung hăng cười lạnh: “Để ngươi nhìn Lộ Lộ nè. Ta cho ngươi nhìn Lộ Lộ đó!”

Thượng Đức Đông thấy chủ tử bị đối phương bắt được, lặng lẽ lùi về phía sau, muốn ra ngoại gọi cứu viện. Đáng tiếc, động tác của làm sao thành công được, so với hắn Ai Đức còn có thể. Tên mập mạp xấu xí cười vài tiếng, đi tới phía trước hắn, rồi tống cho hắn một cú ‘Phì Đức Cuồng Thích’ vừa mới sáng tạo…...

Từ Vinh, Thượng Đức Đông chủ phó hai người bị đánh, thực khách muốn rời khỏi đều thấy rõ, trong lòng đều vỗ tay kêu tốt, đồng thời cũng bất đắc dĩ liên tưởng tới, bốn người Diệp Phong dám bất kính với công tử của tổng đốc, phỏng chừng khó sống sót rời khỏi Minh Châu tỉnh!

Diệp Phong hút thuốc và uống trà, nghe tiếng kêu thảm thiết của Từ Vinh và Thượng Đức Đông, quan sát tình cảnh bị ngược đãi của bọn chúng, cũng không có chút đồng tình, lại còn lộ ra một tia cười lạnh, rối nói với Đông Phương Vô Kỵ: “Đông Phương huynh, đến đây, ngồi xuống cạn với ta một chén!”

Đông Phương Vô Kỵ đã bị hành động của Khải Đặc và Ai Đức làm sửng sốt, vạn lần không nghĩ đến bọn họ dám động thủ đánh Từ Vinh và thủ hạ. Cái này nếu để Từ Trữ biết, khẳng định sẽ không buông tha bọn họ, bèn nói: “Ta khuyên Lôi huynh, huynh mau gọi bằng hữu của ngươi dừng tay, rồi nhanh chóng rời khỏi tỉnh Minh Châu này. Cái tên ác quan Từ Trữ kia nếu biết các người đối đã với nhi tử của lão như thế, khẳng định sẽ không buông tha cho các người!”

“Đông Phương huynh không cần lo cho chúng ta!” Diệp Phong mỉm cười nói: “Mà Đông Phương huynh nếu đã biết Từ Trữ là ác quan, vì sao không tới đế đô tố cáo lão, ngược lại để mặc lão ngư nhục dân chúng?”

“Ài, ta là một văn nhân, bị phái cho đảm nhiên chức võ quan, căng bản không có quyền lợi và năng lực để tố cáo Từ Trữ, nếu không ta đã đã thực hiện rồi. Các ác quan kia trong triều có người bảo hộ. Không thể gặp được hoàng thượng, cho dù dùng tấu chương cũng sẽ bị cướp mất giữa đường, để nó không thể đến được tay của hoàng thượng!” Đông Phương Vô Kỵ thở dài lắc đầu với một thất vọng cực độ: “Ta bây giờ rốt cuộc đã biết, cái gì là làm tham quan đã khó, làm thanh quan càng khó hơn!”

“Ờ, nguyên lại là như thế!” Diệp Phong gật đầu hiểu rõ, và nói: “Cái này nếu Đông Phương huynh gặp được hoàng thượng, huynh có dám ngay trước mặt cáo trạng Từ Trữ không?”

“Chỉ cần có khả năng gặp được hoàng thượng, cho dù có chết, ta cũng phải tố cáo tên cẩu quan Từ Trữ này!” Đông Phương Vô Kỵ kích động nói: “Kỳ thật không cần phải là mệnh quan triều đình như ta, cho dù là dân chúng vô tri tại tỉnh Minh Châu này, gặp được hoàng thượng, cũng sẽ tốt cáo cẩu quan Từ Trữ này. Đáng tiếc hoàng thượng lại như thế nào sẽ đến cái loại địa phương này chứ…..”

“À ha, Đông Phương đại nhân nên lạc quan một chút. Có lẽ hoàng thượng bây giờ đã tới Minh Châu tỉnh này rồi?” Lộ Lộ thấy thiếu giam chậm không có biểu lộ thân phận, và lời than của Phương Đông Vô Kỵ, nhịn không được cười duyên khuyên bảo.

“Ài, cô nương không cần phải nói những lời như thế. Hoàng thượng có rất nhiều việc cần xử lý, như thế nào lại có thể tùy tiện đến Minh Châu tỉnh này?” Đông Phương Vô Kỵ không có cảm giác khác, vẫn thở dài như trước.

Thế giới này là dành cho những tên nịnh bợ tham lam phú quý và danh vọng. Bọn người Diệp Phong bên kia đang giáo huấn đám Từ Vinh, bên này trong phủ tổng đốc, một tiểu nhân trước đó có mặt ở tửu lâu, vì tham tài đã tới thông báo tin tức, nhờ bọn gác cổng truyền lại, công tử của tổng đốc đại nhân tại tửu lâu bị ác nhân khi phụ!

Công tử bị người khác ức hiếp, bọn gác cửa vừa nghe được, không cẩu thả, lập tực tiến vào trong phủ, rồi bẩm báo với tổng đốc mập mạp xấu xí đang ngồi uống trà trong đại sảnh, Từ Trữ.

Từ Trữ người này thuở nhỏ chính là xuất thế của chiếc muỗng súp của nhị thế tổ, sỡ dĩ hôm nay có được thành tựu, tất cả đều là dùng tiền tài để mua, cho nên về phương diện học vấn, miễn cưỡng có thể nói là một tên không đần lắm. Ngươi muốn nói về cái tài của lão, đấy có thể chính là khi làm quan đã làm giàu từ chính dân chúng.

Bọn gác cửa báo có người nói là Từ Vinh bị đánh cho Từ Trữ nghe. Từ Trữ vừa nghe trong tâm thầm nói, tại Đông Lâm này còn có người cả gan đán bao bối nhi tử của ta ư?

“Từ Ân, lập tức chuẩn bị ngựa cho ta, mang theo vệ binh, cùng ta đến tửu lâu bắt người!” Từ đại tổng đốc đập tay xuống bàn, phân phó, tức giận vội vàng mang theo vệ binh và mấy tên ác nô, đi tới tửu lâu nơi bọn người Diệp Phong đang ở đó!

Ngươi nói đúng, bản lãnh ngược đãi người của Khải Đặc và Ai Đức hai tên bại hoại thật là không tồi. Chỉ một hồi công phu như vậy, đám rác rưởi Từ Vinh và Thượng Đức Đông bị bọn họ đánh không còn ra dạng người, nhưng vẫn còn giữ cho chúng tỉnh táo, để từng phút nếm cảm giác đau nhất thấu tim!

“Lôi huynh, thời gian không còn sớm nữa, ta nghĩ các người hay là mau đi đi. Nếu không Từ Trừ nhận được tin đến đây, các người không thể thoát được!” Đông Phương Vô Kỵ lo lắng việc Từ Trữ tới sẽ không tha cho bọn người Diệp Phong, vì vậy hai ba lần đều khuyên bọn họ nên nhanh chóng đi khỏi.

“Ha ha, Đông Phương huynh không cần phải lo nhiều, giờ muốn đi cũng đã trễ. Ngươi có nghe tiếng vó ngựa không, rõ ràng cẩu quan Từ Trữ đó đã mang người tới” Diệp Phong nhả ra ngụm khói, nhìn chủ phó Từ Vinh cười to ha ha.

Từ Vinh đang bị ngược đãi vừa nghe lão tử của gã tới nơi, lập tức phấn chấn lên, hô: “Đông Phương Vô Kỵ, và còn có ba tên hỗn đản các ngươi, chờ phụ thân ta đến, bổn công tử muốn các ngươi chết không có chỗ chôn!”

Đông Phương Vô Kỵ cẩn thẩn lắng nghe thanh âm bên ngoài, phát hiện quả nhiên có một lượng lớn tiếng vó ngựa, lúc này càng thêm lo lắng thúc giục bốn người Diệp Phong đi lập tức. Mà lưu manh hoàng đế của chúng ta không những không đi, lại còn để Khải Đặc Ai Đức hung hăng tác vào mặt của Từ Vinh!

Một trận tiếng vó ngựa dồn dập rồi ngưng hẳn, ngay sau đó liền nghe vài câu quát tháo, và thấy tổng đốc Từ Trữ mang theo một đám vệ binh tay cầm vũ khí, giận dữ vội vàng vào tửu lâu.

Không vào tửu lâu thì còn may mắn, vừa vào tửu lâu thì thấy nhi tử trong sảnh đã bị đánh không còn hình dạng người, Từ Trữ nổi giận tại chỗ chỉ vào bọn người Diệp Phong mắng: “Mấy tên tạp chủng các ngươi cả gan dám đánh nhi tư của ta thành ra như vậy. Ta phải cắt các ngươi ra thành từng mảnh!! Ách? Tốt a, Đông Phương thiên tổng, nguyên lai đám người này là do ngươi chỉ thị. Lên, bắt hết bọn người này cho ta!!”

Chúng vệ binh nghe vậy định tiếng lên bắt người. Diệp Phong nhìn Từ Trữ ở phía trước mở miệng hỏi: “Nếu ta nhớ không sai, cái chức tổng đốc của ngươi là do tiên đế phong phải không?”

“Ách..?” Từ Trữ nghe xong liền sửng sốt, phất tay ý bảo vệ binh dừng lại, nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi: “Ngươi như thế nào biết bổn đốc là do tiên đến đích thân phong tặng? Ngươi là ai?”

Theo lý thuyết, những tổng đốc cao cấp nhất phẩm trở lên, đều gặp qua hoàng thượng, còn Từ Trữ này là ngoại lệ, lão ngay cả chữ chỉ biết một vài, còn tất cả đểu là dùng tiển để mua được địa vị ngày hôm nay, căn bản không dám gặp hoàng thượng. Nếu không một khi bị hoàng thượng phát hiện lão không biết chữ, đừng nói đến việc giữ cái chức, ngay cả cái đầu cũng không giữ nổi!

‘Chúa ơi, cái tên quan đương nhiệm này, tổng đốc mà lại không nhận ra được hoàng thượng. Chu Ngọc Long và lão ba của hắn quả thực đều là dạng ngu ngốc trí tuệ kém cỏi!’ Diệp Phong nhìn Từ Trữ trong lòng không có giận mà chỉ cười thầm, suy nghĩ rồi nói: “Ngươi trước hết đừng hỏi ta là ai, ngươi có biết ngươi đã phạm những tội gì không?”

‘Ân…..? Tiểu tử này rốt cuộc là ai…..’ Từ Trữ mắt thấy đối phương với thái độ dị thường, cảm giác không tệ, đoán rằng đối phương có thể là có địa vị. Bấy quá tên gia hỏa này nghĩ đến chết cũng không thể nghĩ là trước mắt đây là hoàng thượng. Chuyển đổi suy nghĩ, vì dù sao ở đây cũng có người, lập tức nhìn nhi tử không còn ra dạng hình người, cảm thấy xót xa, hừ lạnh: “Tiểu tử ngươi thật là ngông cuồng, cả gan nói những lời như thế với bổn đốc. Ta hôm nay sẽ nghe, ngươi nói ta đã phạm tội gì nào?”

“Tên Từ Vinh thường ngày tác quai tác quái ngươi có biết không?”

“Biết!”

“Tai dân khắp cả tỉnh Minh Châu, số người chết không thể đếm nỗi, ngươi có biết không?”

“Biết!”

“Triều đình ra lệnh xuống cho các địa phương phát chẩn lương thực cứu tế tai dân, tất cả quan viên khắp các nơi thuộc Minh Châu tỉnh đều không chấp hành, ngươi có biết không?”

“Biết!”

Diệp Phong liên tiếp hỏi ba vấn đề, Từ Trữ đều không do dự cười lạnh đáp trả. Tức đến phát hỏa, lưu manh hoàng đế không ngừng gật đầu: “Tốt, quá tốt, thật quá tốt, Từ đại tổng đốc thật không có cảm giác lo âu gì. Nếu ta nhớ không lầm đương triều tể tướng Hứa Sơn, chính là người trong triều đỡ đầu cho ngươi?”

“Không sai, cả điều này ngươi cũng biết, xem ra ngươi thật không phải người tầm thường. Hôm nay bổn đốc trả lời những việc đó cũng là cho ngươi một chút thể diện. Ngươi cũng nên yên tâm mà ra đi!” Từ Trữ gật đầu cười lạnh, chuẩn biện lúc này tru sát bọn người Diệp Phong!

## 229. Chương 229 - Trừng Phạt、ngự Sử、tai Dân

“Xem ra lão trượng nhân cũng đôi lúc cũng có khi không suôn sẻ, có lẽ bị cái ổ rơm của nhà ngươi làm liên lụy!” Diệp Phong nhìn Từ Trữ muốn động thủ bắt người, khinh thường cười lạnh một tiếng, rồi nháy mắt với Khải Đặc, nói: “Phóng trận, gọi một trăm quan viên và tể tướng Hứa Sơn tới đây gặp ta!”

“Vâng!” Khải Đặc mỉm cười nhìn Từ Trữ, ứng thanh lĩnh mệnh, phóng ra Truyện Tống Trận, lập tức biết mất trước ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Vô Kỵ và bọn ngượi Từ Trữ.

“Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau khai ra ngươi rốt cuộc là ai. Nếu không đừng trách bổn đốc vô tình!” Từ Trữ nghe Diệp Phong để Khải Đặc đi tìm một trăm quan viên và Hứa Sơn tới đây, mặc dù thấy được tên tiểu tử này đã nổi giận, nhưng Khải Đặc đột nhiên biến mất, không thể không nhịn được mà chánh sắc hỏi.

“Ngu ngốc, biết lão đại chúng ta là, ngươi chỉ có nước chết sớm mà thôi!” Ai Đức đạp lên bụng của Từ Vinh, nhình lão tử Từ Trữ nham hiểm cười.

“Phụ thân, đừng dài dòng với bọn chúng. Mau cứu con đi, con không thể chịu nổi nữa, con sắp chết rồi…..” Từ Trữ căn bản muốn biết thân phận của bọn người Diệp Phong, nhưng thấy nhi tử thống không như thế, lập tức ra lệnh cho vệ binh động thủ bắt người.

Đáng tiếc, có tên lôi đình đao khách Ai Đức này, bọn vệ binh thủ hạ của Từ Trữ căn bản không thể tiếp cận chỗ của Diệp Phong, Lộ Lộ và Đông Phương Vô Kỵ

“Tặc tử, khó trách dám khoa trương như vậy, nguyên là cũng có một chút công phu. Lên, đưa cung thủ đến đây, bắn chết bọn chúng!” Từ Trữ nhìn Ai Đức một tay đại đao, giải quyết xong đám vệ binh, trong lòng giật mình, miệng hét lên, lệnh cho người gọi cung thủ tới.

“Lôi huynh, các người công khai đối đầu với quan địa phương, có thể gị giáng vào cái đại tội phản nghịch mưu phản đó!” Đông Phương Vô Kỵ cảm giác được thân phận của Diệp Phong không hề đơn giản, nhưng thấy hắn công khai đối đầu với quan địa phương như thế, không thể kiềm được lo lắng.

“Đông Phương huynh không cần nhiều lời, chỉ cần đứng xem!” Diệp Phong lạnh lùng nhìn Từ Trữ, nhẹ nhàng đáp lại Đông Phương Vô Kỵ, rồi nói với tên Ai Đức: “Mập mạp, trước tiên làm cho Từ gia bọn chúng sau này không còn làm bậy nữa!”

“Rõ!” Ai Đức vừa nghe lão đại nói, lập tức hiểu ý, trong lúc đánh nhau, cầm trường đao, bổ về phía Từ Vinh, nhắm ngay tiểu đệ đệ. Chỉ nghe Từ Vinh hét một tiếng thê lương tuyệt vọng, âm thanh hoảng sợ, rồi ngất tại chỗ. Máu từ trong người liên tục chảy ra từ hạ thể của gã.

“Không, Vinh nhi, Vinh nhi!!” Từ Trữ thấy nhi tử bị cắt cái bảo bối, lúc này hai mắt đỏ ngầu rất khiếp sợ, trừng mắt với Diệp Phong, rồi gầm lên với chúng binh tướng phía sau, “Giết, giết tên hỗn đản này cho ta. Ai có thể lấy được thủ cấp, sẽ được thưởng thập vạn kim tệ!”

Có trọng thưởng tất có dũng phu, chúng binh tướng vừa nghe được giết chết Diệp Phong sẽ được thưởng thập van kim tệ, con mắt lập tức đỏ lên, muốn giết người để lĩnh thưởng. Song, lúc này, một trận tiếng hét to lắng ưu lự đột nhiên truyền từ Truyện Tống Trận ra, “dừng tay, tất cả dừng tay hết cho ta. Bọn hỗn đản các ngươi, cả gan dám động thủ với hoàng thượng, chẳng lẽ không sợ bị tru cửu tộc sao?!”

Âm thanh làm mọi người giật mình, tể tướng Hứa Sơn đi ra từ Truyện Tống Trận phẫn nỗ trừng mắt Từ Trữ, khẩn trương đi tới trước Diệp Phong quỳ xuống, tham kiến: “Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!” Một nhóm quan viên phía sau Hứa Sơn nhìn thấy Diệp Phong đếu quỳ xuống tham kiến.

“Hắn, hắn là hoàng thượng ư!?” Chúng binh tướng khiếp sợ nhìn quan viên từ Truyện Tống Trận đi ra, hoảng sợ lần lượt quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Vừa rồi bọn họ còn động thủ với hoàng thượng, cái này là tử tội tru cửu tộc!

“Phác…...” Tổng đốc vừa lùn vừa mập nhìn Diệp Phong, run rẩy, miệng nuốt nước miếng, tuyệt vọng ngồi bệp trên mặt đất.

‘Hoàng thượng, hắn là hoàng thượng. Ta thế nào hai lần gặp được hoàng thượng…... Khó trách trước đó hắn biết hoàng thưởng mới mở kỳ khoa khảo mới, cái này đều là chủ ý của hắn…..’ Đông Phương Vô Kỵ nhìn Diệp Phong khiếp sợ mà nghĩ, lập tức quỳ xuống bên cạnh Diệp Phong, từ trong người lấy ra một quyển sách, cung kính nói: “Thần, Đông Phương Vô Kỵ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng, thần đại diện cho dân chúng tại Minh Châu tỉnh, tố cáo tham quan Từ Trừ đã ngư nhục dân chúng, còn dung túng cho con cháu làm điều ác, ăn chặn khoảng tiền cứu chẩn tai lương…..”

“Đông Phương ái khanh bình thân, Thần Châu đế quốc của trẫm có thể có một thần tử như ngươi thật rất tự hào!” Diệp Phong tiếp nhận tấu chương của Đông Phương Vô Kỵ, rồi liếc sơ nó, nhìn Từ Trữ cười lạnh: “Ngươi còn gì để nói không?”

“Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng…..”Đến nước này, Từ Trữ còn có thể nói gì đây, chỉ có thể không ngừng đập đầu cầu khẩn hoàng thượng có thể tha mạng cho lão.

“Tha mạng? Tốt, chỉ cần tai dân chịu khổ ngoài thành tha thứ cho ngươi, trẫm cũng sẽ không để ngươi chết!” Diệp Phong cười lạnh một tiếng, rồi nói với chúng binh tướng bên cạnh Từ Trữ: “Đi, đem cái tên rơm rưới này cho những dân chúng gặp nạn ở ngoài thành, để xem tai dân có chịu tha tội cho hắn không!”

“Vâng!”

“Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng…..”

Binh linh lĩnh mệnh mang Từ Trữ ra ngoài. Từ đại tổng đốc hoảng sợ không ngừng cầu xin tha tội. Đều là do lão ngăn chặn đừng lương thực của dân chúng bị nạn khiến họ không có gì để ăn, với điểm này lão cũng biết tai dân bên ngoài sẽ không tha cho lão!

Diệp Phong nhìn Từ Trữ bị lôi ra ngoài, vẫn ngồi trên ghế uống trà, quay đầu thì Lộ Lộ lại vội tới để đấm bóp cho hắn, thanh thản nhắm mắt, rồi hỏi: “Lại bộ thượng thư Lưu Đào đâu?”

“Có thần!” Lại bộ thượng thư Lưu Đào nghe hoàng thượng hỏi, vội vàng khẩn trương rời khỏi hàng ngũ, và đáp lại.

“Hôm nay trẫm có một việ khó hiểu muốn hỏi khanh!” Diệp Phong trợn mắt nhìn Lưu Đào, rồi lại nhắm mắt hỏi: “Đông Phương Vô Kỵ là người tài đã đoạt được ân khoa, căn bản được an bài cho chức quan văn, vì sao hôm nay lại đảm nhiệm một chút thủ vệ thiên tổng? Các ngươi muốn văn nhân cầm đao lên chiến trường ư?!” Câu cuối cùng lưu manh hoàng đế cơ hồ gầm lên.

“Cái này, cái này…..” Lưu Đài nghe vậy tay lau mồ hôi trên trán nhìn Hứa Sơn ở một bên, lộ ra vẻ mặt ngươi đã hại chết ta, rồi bẩm báo: “Hoàng Thượng, chức quan của Đông Phương Vô Kỵ là do Hưa Sơn cố ý nhờ lại bộ của thần an bài cho. Thần tưởng rằng Hứa tể tướng coi trọng nhân tài, cho nên không có phản đối gì, vì thế…...”

‘Gia hỏa này lại đẩy qua!’ Diệp Phong vừa rồi hỏi chỉ là muốn cảnh cáo chúng thần, cũng không định nhân cơ hội trừ Lưu Đào và Hứa Sơn. Dù sao đều là nhân vật trọng yếu của hai đảng phái, mặc dù hiện giờ hai đảng phái đều phải dưới sức mạnh của hắn, chỉ còn lại cái danh mà thôi, nhưng vì thể diện của thái hậu và hoàng hậu, hắn vẫn để yên!

“Hứa tể tướng, khanh giải thích như thế nào?”

“Lão thần có tội…...” Hứa Sơn nghe hoàng thượng hỏi vậy, lập tức buồn rầu khẩn trương khấu đầu ứng thanh.

Nói cho cùng cái vị tể tướng đại nhân này cũng là xui xẻo. Lần trước Đông Phương Vô Kỵ tại trường thi nhục mà quan viên, chính là thân tín của lão. Bởi vì Diệp Phong mở thêm một kỳ thi mới, đổi hết tất cả khảo quan của lần trước, bởi vậy Đông Phương Vô Kỵ mới thuận lợi tiến vào kỳ thi, căn bản không cần dùng cái vòng bạch long kia.

Nhưng Đông Phương Vô Khi đạt hạng nhất của kỳ thi, cái tên quan viên bị y nhục mạ, liền tìm đến Hứa Sơn, thỉnh Hứa Sơn giúp đỡ. Hứa Sơn thấy đối phương chỉ là một tên thư sinh, cũng chẳng có là nghiêm trọng, cùng câu thông với Lưu Đào, sắp cho Đông Phương Vô Kỵ vào một chức võ quan, chỉ là giáo huấn một chút.

Diệp Phong nhìn hình dáng khẩn trương buồn rầu quỳ trên mặt đấu của lão trượng nhân, cảm giác có chút quái lạ, liền tiến lại gần nhỏ giọng hỏi vì sao phải nhằm vào Đông Phương Vô Kỵ.

Hứa Sơn đem hết tất cả chi tiết sự việu kể lại. Diệp Phong không tức giận, chỉ nhíu mày nói: “Thân là tể tướng một nước lại an bài chức vụ loạn xạ, thật sự là hồ đồ, phạt khanh một năm bổng lộc, hồi đế đô phải đóng cửa tĩnh tu một tháng!”

“Lão thần lĩnh chỉ, tạ ân điển của hoàng thượng!” Hứa Sơn vừa nghe hoàng thượng chỉ phạt lão như tế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ lĩnh chĩ tạ ơn. Đối với vị tể tướng quyền cao chức trọng như lão mà nói, không cần là một năm bổng lộc, mười năm lão cũng không lo gì.

Phạt tể tướng xong, và lại bộ thương thư Lưu Đào cũng có phần giúp đỡ, cho nên cũng bị phạt nho nhỏ một năm. Chúng quan viên còn lại thấy hoàng thượng xử lý Hứa Sơn và Lưu Đào như thế tự nhiên hiểu được là do thể diển của hoàng hậu và thái hậu, nếu không với tác phương cứng rắn của hoàng thượng gần đây, hai vị này có thể nhân lúc này mà bị trừ khử!

“Đông Phương Vô Kỵ nghe phong!”

“Có thần!”

“Hôm nay, trẫm ban cho khanh cái chức Đặc Thiết Đốc Sát ngự sử, chuyên để xử lý tham quan vô lại của đế quốc. Chỉ cần có chứng cớ xác thực, khanh có thể dựa theo luật mà luận tội, tiền trẩm hậu tấu, nếu có phản kháng, hãy dùng cái vòng bạch long mà trẫm đưa cho khanh, điều động quân đội xung quanh mà tru cửu tộc!”

Đông Phương Vô Kỵ nghe được hoàng thượng giao cho mình trọng trách như thây, lập tức kích động, rồi quỳ xuống nói: “Thần Đông Phương Vô Kỵ, tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”

‘Đốc Sát Ngự Sử..?’

So với Đông Phương Vô Kỵ kích động vạn phần, chúng quan viên còn lại đề nghe được cái chức vụ và đại quyền do hoàng thượng đưa ra, tất cả đều đau đầu, sau này có nhận hối lộ, cũng phải vạn phần cẩn thận, nếu không bị tên thư sinh nay tố cáo, chỉ có có thảm mà thôi!

“Đông Phương Vô KỴ, trẫm ban đại quyền như thế cho khanh, chính là coi trọng chánh khí thanh liêm của khanh. Khanh nhớ lấy, vạn lần đừng để quyền lợi mà làm lay động tâm trí, là việc ác, nếu không trẫm sẽ không tha cho khanh!” Diệp Phong nhỏ giọng nhắc nhở Đông Phương Vô Kỵ.

“Vi thần tuyệt đối không phụ long ân của hoàng thượng!” Đông Phương Vô Kỵ chính sắc lãnh mệnh.

Diệp Phong hài lòng gật đầu, lệnh cho hộ bộ thượng thư, triệu tập một lượng lớn binh linh, thông qua Truyện Tống Trận đến quốc khố mễ lương của đế đô, thông qua Truyện Tống Trận mà vân chuyển đến đây.

Đối với tai dân bị nạn hiện nay mà nói, lương thự lúc này trong mắt bọn họ chính là chí bảo vô giá. Lưu manh hoàng đế ra lệnh một tiếng, Đông Lâm thành ngập vào trong lời chúc tụng, nhất thời tràn ngập tức hoan hô vô hạn và ồn ào. Tai dân xung quanh tất cả được giúp đỡ, nhất thời chạy ra ngoài thành mà trút giận lên tên tham quan Từ Trữ đã hại bọn họ, rồi đồng loại tán dương hoàng đế đã cứu bọn họ.

“Hoàng thượng giá đáo!” Tiếng truyền khai cùng theo tiếng ồn ài, lưu manh hoàng đế mang theo bảo bối Lộ Lộ của hắn cùng với hơn trăm quan văn quan võ ra tới ngoài thành.

“Các ngươi nhìn đó là hoàng thường, là hoàng thượng, hoàng thượng đã cứu sống mọi người, tham kiến hoàng thượng…..” Tai dân thấy đại giá của hoàng thượng, đều quỳ xuống hoan hô.

“Thiếu gia, chàng xem, làm chuyện tốt cảm giác thật tốt a!” Lộ Lộ đứng ở bên cạnh thiếu gia mỉm cười nói.

“Cáo, cảm giác được vạn nhân hoan hô bái lạy thật không tồi, nhưng đối với đám tai dân mà nói, có thể cho bọn họ ăn mới chính là vương đạo. Ta phỏng chừng trước đó bọn họ đều đói khát, khẳng định không ít thầm rủa vị hoàng đế như ta!” Tử lưu manh hưởng thụ cảm giác vinh dự được vạn nhân bái lạy, miệng nhàn nhạt đáp lại.

## 230. Chương 230 – Thế Cục, Tây Hải

Bắc hải nội chiến diễn ra không ngừng. Đông hải chiến loạn lúc có lúc không. Nam hải bị Vu Ma chiếm hết. Tây hải đại chiến cũng gần kết thúc. Trong tứ đại hải vực, nhìn từ ngoài vào, thì có thể Nam hải là thái bình nhất. Cái đó chỉ là nhìn vào bề ngoài. Thật ra, Nam hải bị Vu Ma thống trị, có thể nói là địa phương không thái bình nhất. Cư dân mỗi ngày đều phải lo lắng cuộc sống, nếu bọn họ làm Vu Ma mất hứng, huyết nhục của bọn họ sẽ trở thành vật để tu luyệt tà thuật!

Đại lục mới của địa tinh ở Tây hải, gần ngàn năm nay đều an tĩnh và hòa thuận. Địa tinh quốc vương Tạp Nhĩ Nặc cùng Lưỡng Tê đế vương tích dịch ( thằn lằn) Nhân Bá Khắc – Tư Đinh, đột nhiên đạt thành một hiệp nghị liên minh. Trong đó không còn gây ra chiến loạn với nhau nữa, quân đội hai bên tập trung lại thành một, ẩn ý muốn tấn công một ai đó.

Từ lúc bắt đầu thiết lập Truyện Tống Trận ở địa tinh đại lúc, Diệp Phong cũng không xao lãng để bộ hạ giám thị tình hình ở đây. Cử động của địa tinh vương quốc và Lưỡng Tê đế quốc, hắn tự nhiên không khó khăn biết được, khiến hắn nghi hoặc. Bất quá, hai đại chủng tộc cũng không có hành động gì tiếp, Diệp Phong cũng không đoán ra được ý đồ của bọn chúng!

Bát Dát tộc hạm đội ở Đông hải đã tiến vào xung quanh hải vực để lên Thần Châu đại lục. Dựa theo hàng tuyến, mục tiêu của Bát Dát tộc là dân tộc du mục không có hải chiến lớn, Đông Du đế quốc!

Nam man, Tây Sa, Bách Cổ, Đông Du, Bắc Du, Biên Hoang, sáu nước lần trước liên minh lại với nhau cũng là vì muốn chia cắt lĩnh thỏ của Thần Châu đế quốc. Hiện giờ thế lực của Thần Châu đế quốc mạnh mẽ, bọn họ không dám tùy tiện xâm phạm, và hợp tác ăn ý lúc trước cũng tự nhiên mà tan rã.

Bởi vậy, Nam Man, Tây Sa, Bách Cổ, Bắc Du, Biên Hoang khi biết mục tiêu của Bát Dát tộc là Đông Du đế quốc, mặc dù biết Bát Dát tộc sẽ gặp khó khăn, nhưng không có xuất ra hiệp trợ gì, và cũng chuẩn bị để cuộc chính này khiến thực lực của Đông Du giảm đi!

Tương tự, lưu manh hoàng đế âm hiểm thâm độc cũng tự nhiên mừng rỡ xem trò hề của các nước. Vì một núi không thể có hai cọp, trừ phi đó là nhất công nhất mẫu. Xung quanh Thần Châu lục quốc, mỹ nữ không chỉ không có quyền cao chức trọng để hắn xử lý, cũng nhưng thèm thuồng thế lực của hắn. Loại nguy cơ này đối với hắn mà nói nhất định phải diệt trừ.

…..…..…..…..

Buổi tối, trăng ẩn hiện cùng tinh tú. Bắc bộ Nam Bắc đại lục của Tây hải, Bất Lạc thành, được xưng là phòng tuyến mạnh nhất của tinh linh vương quốc, sắp phải nghênh đón một trận đại quyết chiến sẽ được ghi vào sử sách!

“Tát Lỗ Mạn thủ lĩnh, hôm nay thú nhân và tinh linh chúng ta chỉ còn lại có mười vạn, tình hình đối với chúng ta rất bất lợi. Cái Bất Lạc thành này dù phòng ngự rất kiên cố, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có băng hệ ma pháp phụ trợ, nếu không với kiến trúc từ cây cối này, bị hỏa pháo của quân địch oanh tạc, toàn quân chúng ta sẽ toàn bộ bị hủy diệt. Ngài có kế sách gì để nghênh địch không?” Trong đại sảnh của Bất Lạc thành, hoàng kim sư vương Bố La Tư thân vận đại địa sáo trang, thoạt nhìn uy vũ bất phàm đang đứng đối diện Tát Lỗ Mạn, băng tinh linh thủ lĩnh, mà nhíu mày hỏi.

Hai gã gia hỏa này bởi vì địch nhân cường đại nên mới kết minh, nguyên bổn vốn tưởng rằng có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy lại những gì đã mất, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ liên tiếp bị bại, bị buộc phải rút tới cái Bất Lạc thành này. Lĩnh thổ hiện giờ của tinh linh vương quốc và thú nhân vương quốc ngoài trừ Bất Lạc thành, toàn bộ đều bị địch nhân chiếm hết. Ải nhân vương quốc quân chết, dân hành, bị đánh bại hoàn toàn.

“Yên tâm, Bố La Tư bệ hạ, có ta và huyền băng sáo trang, cái Bất Lạc thành này chính là một thành lũy siêu cấp chắc chắn. Phối hợp với đại địa sáo trang của ngài, cho dù hỏa pháo của bọn chúng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đánh được chúng ta!” Băng tinh linh Tát Lỗ Mạn mặc huyền băng sáo trang, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trầm tư trả lời. Bộ dáng nhìn qua khiến người phải phát lạnh!

“Ài, hy vọng có thể thủ được. Không nghĩ được rằng, ta, hoàng kim sư vương, tự nhiên cho đến hôm nay phải lâm cảnh này…..” Hoàng kim sư vương ngày trước một thân oai vệ ở thú nhân vương quốc, Bố La Tư, lắc đầu bi ai cảm khác: “Đều là do cái ả tiểu hồ ly lẳng lơ Nguyệt Doanh kia. Nếu không có ả, ta tuyệt đối không bị thất thế như ngày hôm nay!”

‘Hừ, còn không nói là do chính ngươi gây nghiệt ư!’ Tát Lỗ Mạn nghe Bố La Tư nói xong, trong lòng tức giận hừ lạnh. Hoàng kim sư vương lần này sỡ dĩ phải đến Bất Lạc thành này, hoàn toàn là vì bị địch quân tiến công, lại còn bạch hồ tộc cùng với mấy tiểu tộc khác, gây rối ở trong thú nhân vương quốc, khiến không thể chi viện kịp thời!

“Báo…... Thủ lĩnh, địch quân đã bao vây tứ phía của Bất Lạc thành. Binh lực ít nhất phải tới năm mươi vạn!” Tinh linh truyền lệnh linh vội vã tiến vào đại sảnh bẩm báo với Tát Lỗ Mạn!

“Tới thật nhanh, có Truyện Tống Trận thật là thuận tiên a!” Tát Lỗ Mãn bất đắc dĩ lắc đầu cảm khái, rồi nói với Bố La Tư: “Sư vương, đi thôi, ra nghênh địch. Bây giờ thực của chúng ta không bằng địch quân, tốt nhất cầm tặc tiên cầm vương (giết giặc bắt chủ soái trước), như vậy tổn thất mới có thể ít đươc, thắng lợi sẽ lớn nhất!”

“Đành phải như thế thôi. Bây giờ cái tốt nhất của chúng ta chính là có được hai loại thần khí. Đối phó với cái tiểu biểu tử có Liệt Diễm sao trang dĩ nhiên là có dư!” Bố La Tư gật đầu ứng thanh, cùng Tát Lỗ Mạn ra khỏi đại sảnh, tập hợp quân đội, chuẩn bị nghênh địch.

Năm dặm phía bắc Bất Lạc thành, Diệp Phong, Mộng Hinh, và Lạp Phỉ Nhĩ, Khải Đặc, Ai Đức các thành viên chủ lực của Tư Lược đoàn, đang đứng ở vị trí cao, và đồng thời quan sát tiến độ hành quân của bên mình, cũng như dùng viễn vọng kính để chú ý tình hình trong Bất Lạt thành!

“Cáp, hai tên gia hỏa ngu ngốc, lại muốn dùng cây cối để chống lại địa hỏa pháo của bọn ta. Ta muốn nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết khi bị hỏa thiêu!” Ổi tỏa bàn tử Ai Đức nhìn kiến trúc bằng cây cối của Bất Lạc thành, cao hứng cười to ha ha.

“Còn nói, ta nói tên tử mập mạp biết, ngươi trước khi đắc ý phải dùng đại não được không. Đừng quên là Tát Lỗ Mạn có huyền băng sáo trang, chỉ còn có băng hệ ma pháp phối hợp, tuyến phòng ngự của Bất Lạc thành tuyệt đối có thể ngăn cản gia nông pháo của chúng ta!” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc nhân cơ hội mà trêu Ai Đức.

“Kháo, tiểu tử ngươi, con mẹ nó luôn chống đối với lão tử ư!” Ai Đức phẫn nỗ trừng mắt với Khải Đặc. Hai tên bại hoại này lại bắt đầu mắng nhau.

Diệp Phong nhìn hai tên đó, rồi quay đầu hỏi Lạp Phỉ Nhĩ: “Ngươi có cái nhìn ra sao?”

“Hiện giờ thực lực quân bên ta mạnh mẽ, binh lực siêu việt hơn bọn chúng rất nhiều. Ta nghĩ bọn chúng sẽ không tiến hành tử thủ, mà nhất định dựa vào hai loại thần khí để giết chủ soái của bên ta!” Lạp Phỉ Nhĩ suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời.

“Ân, nói không sai, tử thủ nhất định đối với bọn chúng chắn chắc bị bại. Điểm này khẳng định bọn chúng không thể không biết!” Diệp Phong gật đầu hài lòng, quát to: “Truyền lệnh, toàn quân tăng tốc tiến lên. Chúng ta hôm nay sẽ cho bọn chúng có được cơ hội biết thế nào là chiến đấu dũng mãnh!”

Khi liên minh quân đội tới tới ngoài thành Bất Lạc, Tát Lỗ Mạn đã lợi dụng huyền băng sáo trang của hắn, thi triển mất trăm cái băng sương hàng lâm lên trên cả tòa kiến tạo bằng cây cối của Bất Lạc thành, biến nó trở thành một tòa băng thành cực kỳ chắc chắn!

“Uy, Tát Lỗ Mạn, Bố La Tư, các ngươi, hai tên ngu xuẩn này, mau nhanh đến đây nhận lấy cái chết. Mẹ nó, lão tử nhìn thấy đã nghĩ muốn giáo huấn các ngươi. Hôm nay là cơ hội cuối cùng, xem các ngươi có thủ được cái thành này không, cũng như còn có khả năng chạy thoát không!”

Hai bên đối đầu mắng chửi nhau cũng là sự việc bình thường, nhưng mà Khải Đặc làm như vậy, và Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn của hắn mắt chửi ở ngoài thành người ta thật sự là hiếm thấy!

Tát Lỗ Mạn nghe vậy chỉ cười lạnh nhìn Khải Đặc nhưng không lên tiếng. Bố La Tư khinh thường quát: “Vô danh tiểu tốt, lăn qua một bên, gọi cái ả nữ nhân thống soái của các ngươi đến đây cho bổn vương nói chuyện!”

Bởi vì Diệp Phong không có ở đây, thống lĩnh chiến tranh ở Tây hải bên này cơ hồi đều do Mộng Hinh, có Liệt Diễm sáo trang, làm chủ tướng. Bây giờ Diệp Phong từ một nơi bí mật dấu mặt, Tát Lỗ Mạn và Bố La Tư đương nhiên là muốn gặp Mộng Hinh để khiêu chiến!

“Sư tử, ngươi kêu loạn cái gì đó? Muốn cùng bổn tiểu thu so cao thấp à?” Mộng Hinh mặc bộ hỏa hồng thần khí, hai tay nắm chặt đi tới phía trước nhóm bộ đội, ngẩng đầu nhìn hoàng kim sư vương đang ở trên tháp cây bị đông lại, nhàn nhạt cười.

“Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu biểu tử ngươi lại dám ra đây, có khí phách. Hôm nay bổn vương sẽ bắt tiểu biểu tử ngươi về để thưởng cho binh tướng, căm đoan ngươi sẽ sảng khoái muốn chết!”

Bố La Tư ngẩng cái đầu sư tử sửu lậu ha ha cười to, cánh tay phải nắm chắc chiến phủ dài ba mét, phóng người xuống từ cái tháp cây cao hơn vài mét, trực chỉ hướng tới phía của Mộng Hinh.

“Ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Xem bổn tiểu thư trảm cái đầu chó của ngươi đây!” Mộng Hinh bị Bố La Tư chọc giận, phốc một tiếng, rồi rút ra Liệt Diễm thần kiếm, bước tới nghênh tiếp Bố La Tư. Song phương lập tức triển khai giáp lá cà. Hai món thần khí chạm vào nhau, tạo ra ngọn lửa và đất cát, khiến cho binh lính bộ đội song phương đều phải lùi về sau để tránh né!

“Đại tẩu cố lên…..”

“Đại tẩu tất thắng!!”

Khải Đặc và Ai Đức hai người nịnh hót, nhìn Mộng Hinh đang đấu với hoàng kim sư vương, không ngừng hét to, để trợ thêm uy thế!

“Xem ra Hinh nhi đã hoàn toàn nắm giữ cách sử dụng Liệt Diễm sáo trang rồi. Hoàng Kim sư vương nhiều lắm chỉ có thể đánh hòa với nàng thôi..” Diệp Phong đứng ở trong đại bộ đội, nhìn tình huống phía trước, hài lòng lẩm bẩm. Song hắn còn chưa nói xong, Tát Lỗ Mạn đang đứng ở tháp cây quan sát cuộc chiết, đột nhiên dùng một truyện tống quyển trục, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hoàng kim sư vương, huy vũ huyền băng trường thương, hoàn toàn không có nhân phẩm liên thủ với hoàn kim sư vương công kích Mộng Hinh!

“Con mẹ nói, Bố La Tư, Tát Lỗ Mạn, hai tên rác rưởi các ngươi, thân là đầu lĩnh, lại dám dùng thủ đoạn hai đánh một ư. Thật là mất hết thể diện của tinh linh cao quý và thú nhanh nhân dũng manh!” Khải Đặc, Ai Đức dẫn đầu đám tướng tướng mở miệng mắng chửi Bố La Tư và Tát Lỗ Mạn. Khiến cho tinh linh và thú nhân trong Bất Lạc thành để cảm giác thủ lĩnh của bọn chúng làm như vậy là bỏ hết mặt mũi của chủng tộc.

Đối phó với một tên hoàng kim sư vương, Mộng Hinh còn có thể không thua, nhưng cộng thệm một Tát Lỗ Mạn có tính khắc chế nàng, tình huống sẽ không tốt. Hai người đồng loạt tấn công, khiến cho nàng cuống quít lui về sau, căn bản không có lực đánh trả!

“Hừ, hai tên rác rưởi không biết xấu hổ, thích hai đánh một à? Lão tử đến đây cùng các ngươi chơi đùa!” Tiếng hét phẫn nộ của đại lưu mang vang lên, hắc bạch quang mang lóe sáng, thần quang của ma kiến và thánh kiếm đã lâu không hiện giờ phát ra. Nương theo lực di động cực nhanh, Diệp Phong trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước Mộng Hinh, ngăn cản tất cả thế côn của đại địa chiến phủ và huyền băng trường thương!

## 231. Chương 231 – Thánh Ma Và Băng Thổ

“Ngươi, ngươi là Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ?! Ngươi còn chưa chết? Vì sao ngươi lại đồng thời sở hữu Quang Minh thánh kiếm cùng Hắc Ám ma kiếm?”

Tát Lỗ Mạn và Bố La Tư bị mênh mông hắc bạch kiếm khí mạnh mẽ bức lui về phía sau, nhìn vào thánh ma song kiếm trong tay Diệp Phong, thần tình rung động, thần sắc trông khó có thể tin được, không nghĩ tới Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ đã thất tung lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa trong tay lại nắm giữ ma kiếm, kinh khủng hơn chính là kiếm khí của hắn, hình như hắn đồng thời thi triển Quanh Minh cùng Hắc Ám hai loại kiếm khí.

“Dùng chánh ma song kiếm lại đồng thời sử dụng Quang Minh cùng Hắc A!m hai loại kiếm khí? Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ lại đột nhiên trở về. Trời ơi, thú thần vĩ đại chẳng lẽ ngài muốn hủy diệt chúng ta ư?...” Thú nhân và tinh linh trong Bất Lạc thành, nhìn thấy tình huống bên ngoài, đều tỏ vẻ khó có thể tin được.

“Hinh nhi, nàng trở về đi, nơi này để ta ứng phó.” Diệp Phong mỉm cười phân phó Mộng Hinh, nhìn Bố La Tư hòa Tát Lỗ Mạn cười nham hiểm nói: “Thế nào, không nghĩ tới lão tử đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của các ngươi. Muốn dựa vào hai bộ thần khí để xoay chuyển tình thế, con mẹ nó đừng nằm mộng nữa. Hôm nay các ngươi tất chết không thể nghi ngờ!”

Nếu Bố La Tư hòa Tát Lỗ Mạn ở trong thành không ra, Diệp Phong cố kị số lượng lớn tinh linh xạ thủ cùng thú nhân phi hành, bọn họ không có biện pháp. Nhưng bọn chúng đã ra ngoài bây giờ khó tưởng tượng có thể an toàn rút lui.

“Hừ, Lôi Ân ngươi đừng quá hung hăng, cho dù ngươi sở hữu hai thanh vũ khí cực mạnh, cho dù ngươi có thể sử dụng Quang Minh sáo trang, hai chúng ta vị tất đã thua vào tay ngươi” Tát Lỗ Mạn rung động, cố hồi phục tinh thần hung ác nhìn Diệp Phong cười lạnh.

“Chỉ bằng vào hai người các ngươi, lão tử căn bản không cần đeo Quang Minh sáo trang, các ngươi đi tìm chết đi” Diệp đại lưu manh khinh thường cười lạnh. Bay người lên, tiện tay hướng về phía hai người phóng ra mấy trăm đạo hắc bạch kiếm khí phong tỏa tất cả đường lui của hai người làm cả hai chỉ biết vận kình chém ra phủ kình cùng thương kình ngạnh bính.

Lưỡng sáo thần khí cùng biến thái cường giả ngạnh bính đối đầu, nhất thời sinh ra đạo khí lưu va chạm với nhau, sản sinh sức công phá mãnh liệt. Trên không trung Diệp phong đột nhiên biến mất, một khắc sau bỗng xuất hiện giữa hai người rất nhanh triển khai cuộc chiến giáp lá cà hai chọi một, nhanh đến nỗi phổ thông cường giả căn bản không thấy rõ thân ảnh của họ.

Mộng Hinh trì kiếm thối lui về nơi phía trước của quân đội, nhìn tình lang cực tốc đả đấu, cùng với tình huống của Bất Lạc thành, mở miệng quát: “Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị công thành!”

“Tuân lệnh” Nữ thống lĩnh mệnh lệnh một tiếng, toàn quân hưng phấn ứng thanh lĩnh mệnh. Trong thời gian này Mộng Hinh, nữ thống lĩnh, đã có được lòng quân, tất cả binh tướng đều thập phần bội phục. Đương nhiên, cũng có trong đó là hai tên nịnh bợ Khải Đặc và Ai Đức

Tuy nói rằng hai lớn hơn một, nhưng Bố La Tư cùng Tát Lỗ Mạn trong lòng lo lắng binh lực bọn họ ở Bất Lạc thành không đủ, vừa nghe Mộng Hinh cao giọng ra lệnh cho binh lính chuẩn bị, tự nhiên bị phân tâm. Như vậy càng đối với lưu manh có lợi.

Mộng Hinh mong muốn chính là tình huống này, mắt thấy hai người phân tâm bị Diệp Phong tấn công mãnh liệt, Mộng Hinh lập tức phất tay quát : “ Không quân quấy nhiễu địch, hỏa pháo yểm hộ, lục quân toàn lực công thành!”

“Tuân lệnh!”

“Oanh oanh…..”

“Giết…..…..”

Tiếng nhận lệnh, tiếng oanh tạc, tiếng thảm sát sau khi mệnh lệnh của mộng hinh phát ra không lâu liền điên cuồng vang lên. Có Lạp Phỉ Nhĩ, Kiệt Nã Tư dẫn đầu phi hành bộ đội, phụ trách quấy nhiễu địch nhân. Hỏa pháo bộ đội phụ trách yểm hộ. Lục quân tấn công mãnh liệt với sĩ khí mạnh mẽ đánh cho tinh linh cùng thú nhân vô lực hoàn thủ, tình trạng nguy ngập.

“Không xong..” Bố La Tư cùng Tát Lỗ Mạn thấy bên mình không có thủ lĩnh tọa trấn bị địch nhân tấn công đến luống cuống tay chân, quân không ra quân, trong lòng đều hô không xong, muốn thoát thân trở về thành nhưng bị thế công của cừu nhân Diệp Phong làm cho không thể thuận lợi thoát đi. Hai tên gia hỏa này không nghĩ được rằng, cùng nhau giết Mộng Hinh, lại sắp bị giết bởi Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ!

“Hai vị, các ngươi có di ngôn gì không?” Diệp Phong cầm khoái kiếm chạy giữa hai người, gian ác cười lạnh.

“Lôi Ân, ngươi không cần nói nhảm, hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong, xem chiêu” Bố La Tư gầm lên một tiếng, toàn lực thi triển địa tuyển mới tham ngộ ra 'Phủ Hải Cuồng Đào' phủ kình cực kì cương mãnh, mang theo cát bay mù mịt, giống như vô số đợt sóng lợi phủ hướng đến Diệp Phong.

“Băng tuyết khiếu thiên!”

Tát Lỗ Mạn thấy Bố La Tư xuất tuyệt chiêu, lập tức phối hợp toàn lực thi triển tuyệt chiêu, rung thương xuất ra thương ảnh đầy trời. Huyền băng sáo trang làm rung chuyển đất trời, hình thành băng tuyết đầy trời, bao phủ cả bầu trời chiến trường. Nhiệt độ giảm xuống nhah chóng, thương kình hướng đến Diệp Phong.

“ Có ý tứ, ta thích!” Đưa mắt nhìn tình huống, Diệp Phong đối mặt với uy lực kinh thể của hai loại thần khí, tâm trạng cảm khái một tiếng, hai tay giơ lên khỏi đầu. Chánh ma nhị khí mãnh liệt mênh mông, hình thành hai con cuồng long hắc bạch bá đạo, thả người theo hắn, sáp nhập vào trong thế công của hai người.

“Đinh đinh….. đang đang….. bang bang.. oanh….. “ Tiếng kim thiết giao kích, khí lưu va chạm, bạo phá kịch liệt liên tiếp rung động truyền ra. Tam đại cường giả dùng mạng tạo thành cục diện này, khiến binh tướng hai bên đang kịch chiến, đều giật mình ngẩng đều lên để nhìn!

Khí lưu tràn ngập, cát bụi bay lên, tiếng nổ chấm dứt. Tại chỗ ba người đánh nhau, nơi nơi đều là bụi đất. Mãi đến khi một cơn gió thoảng qua, mọi người hai bên mới nhìn tình huống giữa sân. Chỉ thấy Diệp Phong hai tay cầm kiếm, thân hình hướng về phía trước, lộ ra một bộ dáng thập phần khí thế. Còn Bố La Tư và Tát Lỗ Mạn thì từ trên không trung rơi xuống phía dưới!

“Bang!” Hai người ngã xuống đất, cùng lúc đoạn khí. Hai sáo trang thần khí lập tức phân tán ra, rơi trên mặt đất.

Diệp Phong vận kình khí thu băng, thổ hai bộ thần khí vào trong Quang Minh thánh giới, nhìn lên Bất Lạc thành, quát: “Tinh linh, thú nhân trong thành nghe đây. Thủ lĩnh và quốc vương các ngươi đã chết, nếu không muốn bỏ mạng, lập tức buông khí giới đầu hàng. Ta có thể cam đoan để các ngươi trở về cố hương. Nếu còn tiếp tục phản kháng, giết không tha!!”

“Nhân loại ti bỉ, ngươi đừng có mơ tưởng thú nhân sẽ đầu hàng ngươi. Mọi người mau báo thù cho sư vương….. ách….. ngươi…..” Một gã hoàng kim hùng sư mở miệng mắng chửi, muốn gọi bọn thú nhân cùng báo thù cho sư vương, kết quả bị một thương đâm chết của một tên tê ngưu nhân cường tráng muốn đầu hàng.

Chiến đấu đã đến lúc này, thú nhân và tinh linh muốn đánh tiếp tục không có mấy người. Bọn người đó sau khi bị tàn sát, số còn lại toàn bộ buông vũ khí đầu hàng. Giao hậu sự giao cho Lạp Phỉ Nhĩ xử lý, Diệp Phong và Mộng Hinh nhanh chóng chạy về hoàng cung của Liên Minh nhân tộc.

“Lôi Ân, Mộng Hinh, thế nào rồi, các người đã tiêu diệt bọn thú nhân và tinh linh rồi chưa?” Hai người vừa tiến và tẩm thất của nữ vương trong hoàng cung, thấy chư nữ toàn bộ đều ở đây, Phỉ Phỉ miệng đang nói chuyện về cái trang sức đẹp mắt, rất là tò mò, khi thấy được bọn họ lập tức mừng rỡ tiến lên mà hỏi.

“Ha ha, trẫm tự thân xuất mã, cái đạo lý không bị tiêu diệt sao có được?” Diệp Phong ha ha cười to, ôm Phỉ Phỉ và Mộng Hinh tới ngồi xuống giữa đám mỹ nữ.

Tây hải hoàng cung đối với Tây hải chư nữ đã không còn tính hấp dẫn nào, nhưng đối với ba vị mỹ nữ đến từ Đông hải, Hứa Lâm, Liễu Nhược Yên, Tô Vân rất là đặc biệt cuốn hút, khiến cho ba vị tâm tình vui vẻ dị thường. Đương nhiên, các nàng hàng năm đều ở trong thâm cung, có thể có cơ hội tới Tây hải để ngắm cảnh, tuyệt đối là một sự hưởng thụ!

Không kể đến chuyện của nhân tộc. Thú ải liên quan hoàn toàn bị đánh bại. Tinh linh phản nghịch đã bị diệt trừ. Phụ thân của Tuyết Lị, Ước Hàn công tước, dưới sự giúp đỡ của Á Sắt Lâm giáo hoàng, đã lên làm quốc vương của dực nhân vương quốc. Cự nhân vương quốc nhân số ít ỏi, muốn ăn ngon nhưng lười, thỏa mãn hiện trạng, hoàn toàn phục tùng an bài của quân liên minh. Bây giờ có thể nói, Tây hải hoàn toàn là thiên hạ của Diệp Phong.

“Lôi Ân, diệt trừ xong Bố La Tư và Tát Lỗ Mạn. Bây giờ Tây hải hoàn toàn là thiên hạ của chúng ta. Chàng bây giờ muốn tập trung binh lực tiêu diệt sáu nước còn lại ở Đông hải phải không?” Á Sắt Lâm giáo hoàng mỹ lệ thành thục nhìn tiểu tình nhân tò mò hỏi.

“Không được, nếu muốn tiêu diệt sáu nước ở Đông hải, phải cần một khoảng thời gian dài. Bây giờ chúng ta không biết cái Vu Ma ở Nam hải kia lúc nào xâm phạm. Hơn nữa những cử động gần đây của đám rác rưởu Bát Dát tộc cũng rất kỳ quái, trước tiên nên tiêu diệt Bát Dát tộc!” Diệp Phong trầm tư trả lời, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tây hải bên này quan trọng nhất chính là chỉnh đốn quân đội, kiến tạo gia nông pháo và chưng khí chiến hạm!”

“Cái Vu Ma ở Nam hải kia thật sự lợi hại như lời đồn đại ư? Chẳng lẽ kết hợp thế lực Đông Tây của chúng ta, còn không đánh lại hắn?” Tĩnh Hương nghi hoặc hỏi.

Diệp Phong và Lộ Lộ cũng không có đem chư thần tứ phương đều cố kỵ Vu Ma nói cho chư nữ biết, chỉ nói là có tin tức chuẩn xác truyền đến. Bởi vậy Diệp Phong vừa nghe Tĩnh Hương hỏi, lập tức lên tiếng: “Mọi việc cẩn thận là tốt, cho dù thực lực Vu Ma như thế nào, chúng ta cũng phải phòng bị kỹ lưỡng!”

“Được rồi, Hương tỷ tỷ, đừng nhắc tới chánh sự nữa, nghe thật là phiền a!” Phỉ Phỉ ôm cái eo của Tĩnh Hương, dựa lên ngực ỷ ôi hờn dỗi.

“Hắc hắc, Phỉ Phỉ không thích nghe chính sự. Chúng ta bây giờ bàn việc khác đi!?” Lưu manh hoàng đế cười dâm, trong nháy mắt đã tiến lên, nhào tới Phỉ Phỉ và Tĩnh Hương, đặt nàng ở dưới thân…...

Cùng lúc đó, hoàng cung thú nhân vương quốc, vừa mới trở thành thú nhân nữ vương dưới sự giúp đỡ cũa quân liên minh, bạch hồ mỹ nhân Nguyệt Doanh ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nhìn đại điện huy hoàng kim bích, trong đầu nghĩ tới mẫu thân bị hại chết, và hoàng kim sư vương đã bị trừng phạt, rốt cuộc những giọt nước mắt đã kiềm nén bao nhiêu năm cũng từ từ chảy xuống!

“Hồ…... không, nữ vương, ngài nên nghĩ về tương lai đi. Hi Á hồ vương biết ngài đã báo đại cừu cho bà, nhất định sẽ rất cao hứng đó!” Tuyết thỏ thục nữ La Lan ôn nhu khuyên bảo Nguyệt Doanh.

“Yên tâm, ta không có việc gì, chỉ là vui mừng mà thôi!” Nguyệt Nhi vẫn để những giọt nước mắt đó, mỉm cười trả lời. La Lan nhìn thấy nàng, suy nghĩ, rồi hỏi: “Nữ vương, ngài thật sự chuẩn bị gả cho cái tên Lôi Ân kia ư? Dã tâm của hắn hình như thập phần rất lớn. Ngài nếu gả cho hắn, coi như đem thú nhân vương quốc tặng cả cho hắn rồi.”

“Nếu hắn muốn vậy, ta sẽ y theo ước định, mà báo đáp hắn!” Nguyệt Doanh nhàn nhạt đáp lại, cảm khái nói: “Kỳ thật thú nhân vương quốc bây giờ trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Mặc dù ta không biết sự tình ở đại lục phương đông của hắn, nhưng quan sát vẻ mặt khi nói chuyện với nữ nhân của hắn, ta cam đoan hắn tại Đông hải đã đạt tới được một thế lực lớn và những thứ tốt nữa!”

## 232. Chương 232 - Thất Hoàng Tụ Tập

Phong Sa trấn, là nơi không ai quản ở biên cảnh của Biên Hoang đế quốc với Thần Chân đế quốc. Diện tích rất nhỏ, cư dân đều là những thương dân ít tiền tạm ở đây. Bởi vì nơi này hoang vu, lại có bão cát to, vì thế ngày thường rất có ít người đi lại. Do đó tiểu trấn rất ảm đạm!

Gần đây, Thần Châu đại lục lại tiếp nhận một tin tức mới nóng hổi. Bát Dát tộc, trước đó luôn kính sợ với các quốc gia ở đại lục, đột nhiên tiến vào, đụng chạm với Đông Du đế quốc. Thế công mãnh liệt, không thể ngăn cản, lại thêm có một loại ám khí có khả năng phát ra độc khí, khiến cho Đông Du đế quốc thảm bại kinh hoàng, tình hình nguy cấp, đành phải phái sứ giả đến sáu nước còn lại để cầu cứu!

Đông Du đế quốc trong bảy nước tại Thần Châu đại lục có thực lực nhất định có thể xếp thứ ba. Bây giờ Đông Du bị Bát Dát tộc đánh cho đến tình trạng như vậy. Bảy nước tại đại lục tất cả đều cảm thấy tính nghiêm trọng trong tình huống này, không dám khinh thị địch nhân. Nam Man, Tây Sa, Bách Cổ, Bắc Du, Biên Hoang, năm nước trước sau đều tỏ ra muốn phái binh giúp Đông Du, còn Thần Châu đế quốc từng bị sáu nước tấn công, cũng phát ra ý tứ muốn trợ giúp!

Mặt trời đã ngã về hướng tây, ánh nắng hoàng hôn như hòa chói chanh chiếu khắp nơi. Trên con đường chính của Phong Sa trấn ít người qua lại, hôm nay đã phá lệ, nghênh tiếp đến sáu cánh nhân mã, hơn nữa lại rất trang trọng, trông như là hoàng tộc của Nam Man, Tây Sa, Bách Cổ, Bắc Du, Biên Hương, Đông Du.

Trang phục của sáu nước rất khác nhau. Có một lượng lớn hộ vệ theo kiệu lớn, đứng thành một vòng quanh gian tửu quán tại trung tâm của tiểu trấn. Sau đó sáu trung niên nam tử trong bộ thương nhân bình thường của sáu nước, trước sau rời khỏi kiệu, tiến vào tửu quán.

“Mạnh huynh, Đạt Lợi huynh, Đoạn huynh, Hô Duyên huynh, Mã huynh, hôm nay năm vị huynh đệ có thể chịu khó tới đây bàn luận viện trợ, ta Da Luật Minh cơ thật sự là cảm kích vô cùng!”

Thân mặc một bộ trang phục của Đông Du thương nhân, trung niên tướng mạo uy nghiêm đầu tiên tiến vào tửu quán, cũng là đương kim đại đế của Đông Du đế quốc, Da Luật Minh Cơ, đứng ở trong sảnh chắp tay hướng với năm người còn lại tiến vào mà cảm tạ!

Có thế có được lễ đãi người của Da Luật Minh Cơ, tự nhiên là năm vị có cùng đế vị ở Nam Man, Tây Sa, Bách Cổ, Bắc Du, Biên Hoang. Lần này Da Luật Minh Cơ cùng sáu quốc vương còn lại thương thảo, có thể nói là phí rất nhiều khổ tâm. Và chỉ có thể chọn Phong Sa trấn, nơi ít có người tụ tập, cũng như không thuộc quốc gia nào.

Nếu không như thế, y muốn hội họp tại trong đế quốc của y, các đế vương còn lại chưa chắc đều tham gia. Dù sao lòng phòng người cũng là tất cả. Tại trong quốc gia của y, nếu y động thủ, các đế vương còn lại cũng chỉ chờ cái chết!

“Da Luật huynh quá khách khí rồi. Chúng ta cùng nhau liên minh, hôm nay đế quốc Đông Du của huynh gặp nan, chúng ta sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?!” Nam Man - Mạnh Đạt, Tây Sa - Đạt Lợi Long, Bách Cổ - Đoạn Hoành, Bắc Du - Hô Duyên Hạo Nhật, Biên Hoang - Mã Vô Cực, năm vị đế vương bất đồng khí thế, trước sau đều chắp tay nói lời khách sáo với Da Luật Minh Cơ!

‘Hừ, nếu không phải Bát Dát tộc đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, đám hỗn đản các ngươi không hỗ trợ trẫm mới là lạ!’ Da Luật Minh Cơ nghe các vị đế vương nói xong, trong lòng cảm thấy khó chịu thầm mắng, còn mặt thì mỉm cười bảo mấy vị ấy cùng ngồi, sau đó nhìn xem sắc trời bên ngoài, cố ý ngạc nhiên nói: “Đã đến giờ để hội họp, như thế nào lại còn chưa thấy người của Thần Châu đế quốc vậy?”

“Người ta là đại quốc Thần Châu đế quốc, thực lực hùng hậu, đương nhiên là không thể so sánh với tiểu quốc chúng ta. Loại đùa giỡn này cũng là rất bình thường!” Tây Sa đế vương Đạt Lợi Long, trong lời nói kèm theo một cái cười lạnh. Tên gia hỏa này vẫn nhất rõ kỹ việc Thần Châu đế quốc giết chết nguyên soái và đệ nhất dũng sĩ của y!

“Di, như thế nào lại có người dùng sức mạnh của quốc gia để đùa giỡn vậy? Ta sao lại không biết? Chư vị, các người đến quá chậm rồi. Ta ở đây đã đợi hơi lâu đó!”

Khi Đạt Lợi Long vừa dứt lời, năm vị đế vương còn lại muốn mở miệng nói tiếp, Diệp Phong thân vận bộ Thần Châu trường bào màu vàng, dẫn theo vong linh vu sư Ba Nhĩ và thái giám Tiểu Thuận Tử, đi tơi cái thang ở lầu hai, nhìn sáu vị đế vương, mỉm cười, bước xuống.

“Ha ha ha, nguyên lai Chu huynh đệ đã đến từ sớm. Như vậy bảy người chúng ta đã đủ rồi. Đến đây, Chu huynh đệ mời ngồi!” Da Luật Minh Cơ thấy Diệp Phong từ lầu hai bước xuống, trong mắt hiện lên một tia thần sắc giật mình, lập tức mỉm cười khách sáo, mời Diệp Phong ngồi xuống. Cái tửu quán này đã bị Da Luật Minh Cơ bao hết, và đã âm thầm phái người cảnh giới. Diệp Phong có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở lầu hai, đã làm cho Da Luật Minh Cơ không thể không giật mình!

‘Xem ra Chu Ngọc Long có một thân võ công siêu việt như lời đồn đãi quả nhiên không sai!’ Sáu vị đế vương đến trước, không ai không phải là cao thủ tập võ từ nhỏ. Diệp Phong có thể vô thanh vô thức xuất hiện ở lầu hai, mà không bị bọn họ phát hiện. Cái này cũng đủ để bọn họ càng ngày càng kinh hãi hơn!

“Vị này có thể là Đạt Lợi huynh của Tây Sa đế quốc phải không? Chẳng biết huynh vừa nói ai đang đùa giỡn vậy?” Lưu manh hoàng đến không lập tức ngồi xuống, nghiêng đầu, nhả khói, nhìn Tây Sa – Đạt Lợi Long, mỉm cười hỏi.

Đạt Lợi Long nghe vậy, trong lòng hận không giết được Diệp Phong, nhưng cố kỵ sự cường mạnh của Thần Châu đế quốc hiện giờ, chỉ phải hừ nhẹ một tiếng, nhẫn nhịn mà không lên tiếng trả lời.

Thương thảo hôm nay đối với Đông Du đế quốc của Da Luật Minh Cơ là quan trọng nhất. Y thấy lưu manh hoàng đế đầu tiên là nói xiên xỏ Đạt Lợi Long, vội vàng chuyển đề tài, nói: “Chư vị, hôm nay bảy người chúng ta có thể tụ cùng một chỗ, tuyệt đối là việc ngàn năm khó gặp. Ta nghĩ mọi người hay là mau chóng thượng nghị chuyện quan trọng đối phó với Bát Dát tộc đi. Nói thật không sợ các người cho là đùa, Đông Du đế quốc của ta, mỗi khắc đều có người dân chết thảm dưới sự tàn nhẫn và ám khí của bọn chúng!”

“Da Luật huynh nói không sai. Bây giờ địch nhân của Thần Châu đại lục chúng ta là cái Bát Dát tộc đột nhiên cường mạnh. Mọi người nên đồng tâm hợp lực mới đúng!” Nam Man đế vương Mạnh Đạt mở miệng nói tiếp: “Tin rằng mọi người đã từ mạng lưới tình báo riêng, biết được tình hình hiện giờ của Bát Dát tộc. Ta nghĩ không cần Da Luật huynh lãng phí thời gian trình bày lại. Trực tiếp đi vào chánh đề, mọi người có kế sách gì để diệt địch, đều cứ đem ra thượng nghị đi!”

‘Hừ, tôn tử Nam Man bọn ngươi, lần trước tấn công cửa nhà của lão tử là do ngươi dẫn đầu, bây giờ lại nhân cơ hội làm người tốt ư. Có cơ hội lão tử nhất định sẽ giết ngươi!’ Diệp Phong nhìn Nam Man – Mạnh Đạt, trong lòng khó chịu thầm mắng.

“Quy giả quân đội của Bát Dát tộc, mặc dù hung tàn dũng mãnh, tâm lý thì biến thái không ngại sanh tử, nhưng cái này cũng không phải là cái đáng sợ nhất. Hiện tại bọn chúng hầu hết dùng côn trùng có khả năng phóng khí độc mà người ta cố kỵ. Điểm này khiến người khác thật đau đồi. Binh tướng nào chỉ cần hút phải khí độc, không đầy một canh giờ, khẳng định chỉ còn một vũng nước hôi thối!” Da Luật Minh Cơ nhíu mày nói, quan sát Bách Cổ đế vương Đoạn Hoàng, khách khí hỏi: “Bách Cổ quốc của Đoạn huynh, có rất nhiều cao thủ dùng độc. Chẳng biết huynh đối với loại độc này của Bát Dát tộc, có cái nhận xét như thế nào?”

“Ách….. cái này…... Nói thật cũng rất là tà môn đó. Độc trùng này của Bát Dát tộc đều là loại cũ hết. Nhưng cách dùng và chứng trạng sau khi bị trúng độc, ta đều chưa từng thấy qua!” Đoạn Hoành trên mặt kèm theo một sự khó hiểu, cảm khái trả lời.

“A, Đoạn huynh có biện pháp đối phó với độc trùng hay là phương thức chữa trị hữu hiệu với loại độc đó không?” Da Luật Minh Cơ hy vọng, hỏi tiếp. Đoạn Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Loại độc trùng này thật sự quá tà môn, cho dù chết đều xuất hiện độc khi do tự bạo. Ta căn bản không có kế sách để đối phó. Còn về phương thức chữa trị, cũng phải cần một thời gian nhiều để ta nghiên cứu một chút!”

“Nói như vậy, độc trùng này là vấn đề khó đối phó rồi!” Bắc Du đế vương Hô Duyên Hạo Nhật trầm tư ca thán, nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh không lo lắng gì, chỉ nhả khói thuốc, tò mò hỏi: “Chẳng biết Chu huynh đệ về việc này có cái nhìn gì?”

Diệp Phong nhìn Hô Duyên Hạo Nhật, mỉm cười nói: “Cái nhìn thì không dám nhận, chỉ là ta nghĩ rằng việc này có chút kỳ lạ!”

“Ồ? Kỳ lạ ở đâu?” Lưu manh vừa nói ra, thì các vị đế vương, ngoài trừ Đạt Lợi Long, tất cả đều tò mò lên tiếng hỏi.

“Tất cả mọi người đều có mật thám tại Quy Bổn đại lục. Cái việc này chúng ta tâm cũng hiểu được không cần nói ra. Nhưng chẳng biết các người có nghĩ tới hay không, Bát Dát tộc làm sao có loại độc trùng như vậy? Bọn chúng là từ đâu có được đảm lượng như thế, dám xâm phạm Thần Châu đại lục? Cho dù độc trùng có lợi hại đi, bọn chúng cũng nên biết nếu bảy nước liên minh với nhau, cho dù tổn thất sẽ lớn, nhưng đều có thể tiêu diệt hết toàn bộ binh lực của bọn chúng. Ta bây giờ cảm thấy kỳ lạ về động cơ của bọn chúng tấn công Thần Châu đại lục, mà không phải về cái loại độc trùng này!” Diệp Phong mỉm cười nói.

“Tê…...” Biên Hoang đế vương Mã Vô Cực nghe Diệp Phong nói xong, hít một hơi dài, nhìn Diệp Phong nhíu mày nói: “Ý tứ của Chu huynh đệ là, có người đang âm thầm giúp đỡ Bát Dát tộc tấn công Thần Châu đại lục?”

“Đúng vậy!” Diệp Phong gật đầu trả lời.

“Nếu là như vậy, thì việc bọn chúng đột nhiên lớn mật hành động như thế, có thể đã được giải thích rõ ràng. Nhưng mà ai có dã tâm đó, có thể khiến Bát Dát tộc liều mạng tấn công chúng ta?” Nam Man đế vương Mạnh Đạt trầm tư nói tiếp.

Diệp Phong nói: “Cái này chỉ khi nào chủ mưu sau lưng của đám rác rưởi kia xuất hiện, chúng ta mới có thể biết được. Quy giả và độc trùng cũng không phải là thứ đáng sợ nhất. Bây giờ chúng ta, việc cần làm là nên cẩn thận đế phòng động tác của tên chủ mưu kia!”

“Chu huynh đệ, ngươi nói độc trùng tịnh không hề đáng sợ. Nhưng chúng ta bây giờ không có biện pháp đối phó với chúng nó!” Da Luật Minh Cơ nói. Bây giờ là quốc gia của y bị độc trùng xâm phạm. Người khác không sợ, còn y thì sợ.

“Da Luật huynh không cần lo lắng. Ngươi có nghĩ tới việc, nếu đám độc trùng này khi chết còn có thể thả ra độc khí, chúng ta có thể dùng biện pháp đặc biệt đối phó chúng nói, ví dụ như là dùng băng tuyết đống băng lại!” Diệp Phong a a cười to.

‘Ách…... Chiêu này có thể có hữu dụng. Xem ra tên Chu Ngọc Long này là có chuẩn bị mà đến, cố ý tại trước mặt chúng ta lộ ra thân thủ!’ Da Luật Minh Cơ nghe vậy mừng rỡ thầm nghĩ, đồng thời cũng kinh hãi cẩn trọng. Năm vị đế vương còn lại cũng không phải ngốc, Da Luật Minh Cơ nghĩ đến, bọn họ cũng tự nhiên nghĩ được.

“Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Không tưởng là sáu lão gì chúng ta, cộng lại đều không có biện pháp hữu dụng như của Chu huynh đệ!” Da Luật Minh Cơ, Mạnh Đạt, Đạt Lợi Long, Hô Duyên Hạo Nhậ, Mã Vô Cực, Đoạn Hoành, sáu người trước sau mở miệng khách sáo.

Tuy nhiên sáu đại đế vương này thật sự có phải là không có biện pháp đối phó với độc trùng không, phải nhờ đến sự nhắc nhở của Diệp Phong mới tỉnh ngộ. Điều này ai mà biết được. Dù sao bọn họ thân mình là một đế vương vĩ đại, thủ hạ đều giỏi văn giỏi võ…..

## 233. Chương 233 - Nộ Chế Giang Hồ

Bầu trời trong xanh sáng sủa, những con gió mùa thu thổi nhẹ, Khoa Nhĩ Thiết thảo nguyên có khoảng cách gần nhất với bờ biển, cũng chính là chiến trường giằng co giữa Đông Du và Bát Dát tộc. Một trận chém giết lớn máu chảy thành sông lại tái diễn. Binh tướng hai bên đều coi đối phương như cừu địch không đội trời chung, luôn xuống tay rất tàn nhẫn!

So với trận chiến trước đó có khác biệt, giờ đây, bộ đội Đông Du đế quốc đã dùng nhiều biện pháp đặc biệt đối phó với độc trùng, ví dụ như là dùng băng kính của giang hồ cao thủ, kỵ binh lực lưỡng thì cầm một khối băng hay thuốc mê. Tất cả mọi thứ công cụ, chỉ cần có thể chống lại không để độc khí xâm nhập là được. Hơn nữa những cái để khiêng vác, binh tướng Đông Du cơ hồ đều chuẩn bị kỹ.

Trải qua cuộc gặp gỡ của bảy vị hoàng đế, bảy nước ở Thần Châu bề ngoài đã đạt được hiệp nghị liên minh trừ địch. Thể theo đề nghị của Da Luật Minh Cơ, và lưu manh hoàng đế có hưng thú ngắm cảnh bãi biển, Nam Man đế vương Mạnh Đạt, Tây Sa đế vương Đạt Lợi Long, Bách Cổ đế vương Đoạn Hoành, Bắc Du đế vương Hô Duyên Hạo Nhật, Biên Hoang đế vương Mã Vô Cực, năm vị quốc quân tất cả đều bí mật đến Khoa Nhĩ Thiết thảo nguyên để quan sát chiến cuộc.

Dĩ nhiên, trên đường tiến đến, Bắc Du đế quốc và Biên Hoang đế quốc phân biệt phát ra một vạn kỵ binh để làm hộ vệ cho bảy vị đế vương. Thật sự, hộ vệ chỉ là công việc bề ngoài mà thôi, ngoài trừ Diệp Phong ra, năm vị đế vương còn lại đều sợ Da Luật Minh Cơ sẽ gây bất lợi cho bọn họ ở trên đường. Cho nên có binh tướng đi theo của Bắc Du và Biên Hoang, ít nhất có thể đảm bảo an toàn. Nếu như có phát sinh ngoài ý muốn, việc đầu tiên là giết hoặc bắt sống Da Luật Minh Cơ.

‘Lôi Ân…..Lôi Ân…... Lôi Ân…... Lôi Ân thân ái…..….. Đông hải lão bà của ngài có việc tìm ngài!’ Đứng ở trên cột quan sát trong quân doanh của Đông Du, Diệp Phong đang rất hứng thú quan sát Đông Du kỵ binh đang tiến công, trong đầu lại đột nhiên truyền đến âm thanh của Thánh Ma.

‘Có chuyện gì vậy?’

‘Người giang hồ gì đó ở quốc gia mới của ngài, hình như lại tổ chức cái võ lâm đại hội gì đó. Đông phương lão bà giúp ngài giải quyết chính vụ của ngài, nhận được tin tức liền nhờ ta chuyển lại cho ngài, gọi ngài trở về!’

‘Lại là đại hội võ lâm. Cái đám hỗn đãn này, mẹ nó, không thể dừng được sao, luôn gây phiền hà dưới chân lão tử. Nếu các ngươi muốn chết, lão tự sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Nói cho Nhược Yên biết, ta lập tức trở về!’

Thông qua tinh thần câu thông, Diệp Phong đã biết nguyên nhân của vấn đề, trong lòng không vui, nói một tiếng với Thánh Ma, rồi lại nói với sáu vị đế vương khác: “Các vị, thật là xấu hổ. Ta đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Nơi này tiếng la lớn quá, ta nghĩ ta phải trở về nghỉ ngơi một chút!”

“Ồ? Thân thể của Chu huynh đệ nhiễm bệnh ư? Có cần ta truyền ngự y đến xem bện cho ngài không?” Da Luật Minh Cơ lộ ra biểu thái quan tâm. Y có lẽ không muốn Thần Châu hoàng đế gặp tai nạn tại quốc thổ của y. Nếu không, sẽ lọt vào giáp công hai mặt, cái đó y có thể chịu được ư?

“Ta không sao, chỉ có một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Đại khái là tối qua uống quá nhiều, chơi hơi lâu, ngủ không đủ, mới gây ra như vậy. Trở về ngủ một giấc sẽ tốt lại thôi!” Diệp Phong ngáp một cái rồi mỉm cười nói, đưa tay cho Tiểu Thuận Tử đỡ hắn, phản hồi đại trướng mà Da Luật Minh Cơ đã an bài cho hắn!

“Ha ha ha, Da Luật huynh, xem ra cô nương của Đông Du các người có kỹ thuật không tệ a. Không tưởng lại có thể khiến tiểu tử háo sắc có thực lực không rõ này mệt mỏi như vậy!” Tây Sa đế vương Đạt Lợi Long, khi Diệp Phong đã rời đi, liền ha ha cười to.

Năm vị đế vương còn lại nghĩ đến buổi yến tiệc tối hôm qua, cái hình ảnh Diệp Phong háo sắc ôm ấp đám mỹ nhân Đông Du, tất cả đều không nhịn được mỉm cười.

“Thiếu gia, có việc gì vậy? Người thật không thoải mái ư?” Vừa tiến vào trong trướng, vong linh vu sư Ba Nhĩ hiểu rất rõ thiếu gia, lập tức tò mò hỏi.

“Ân, đám hỗn đãn giang hồ ở Thần Châu lại tổ chức đại hội võ lâm nữa. Dám ở bên cạnh lão tử lập ra cái loại minh chủ thống nhất võ lâm gì đó. Dẹp cái mộng lớn của mẹ hắn đi!” Diệp Phong vừa nói vừa mắng, rồi ra lệnh cho Ba Nhĩ ở lại trong trướng không cho phép ai vào, còn mình thì thả ra Truyện Tống Trận, dẫn Tiểu Thuận Tử về Thần Châu đế đô.

“Hoàng thượng, chàng chuẩn bị đối phó ra sao với đám người giang hồ muốn tuyển minh chủ này?” Trong Hành cung, Liễu Nhược Yên nhìn lưu manh hoàng đế mà tò mò hỏi.

“Đơn giản! Thu phục, giải tán, giết chết!” Diệp Phong trả lời đơn giản rõ ràng, phân phó Tiểu Thuận Tử truyền lệnh cho Hoàng vệ quân và Long Ưng, bạch điêu, Liệt Diễm, đại địa, lôi đình, hỏa thương, hỏa pháo bảy đại binh đoàn của Tư Lược đoàn, toàn bộ tập hợp, thông qua Truyện Tống Trận chạy tới núi Thương Long!

Trên núi Thương Long lúc này, Cửu U tà giáo, Diệt Thế ma cung, Thiên Cơ cung cầm đầu ba đạo quần hùng, tập trung lại một lần nữa, để tổ chức đại hội võ lâm. Mục đích thứ nhất là tuyển minh chủ, thứ hai là tìm ra Vô Danh sát thủ, để báo thù cho sỉ nhục của lần trước!

“Sở cung chủ, ngài cho rằng Vô Danh sát thủ lần này còn có thể quay lại nữa chăng?” Lưu Vũ Phỉ trong bộ y phục mê người, nhìn những người mới đang tỷ thí trong sân, quay đầu hỏi Thiên Cơ lão nhân Sở Thần Phong cách bên phải không xa.

“Cái này, thật là một ẩn số. Lão phu sao có thể biết được đây?” Thiên Cơ lão nhân mỉm cười đáp lại. Mộ Dung Vô Cực nói tiếp: “Lần trước để hắn chạy thoát. Lần này chúng ta không thể lại để hắn thoát được. Nếu không chúng ta cũng không cần lăn lộn trên giang hồ nữa!”

“Mộ Dung cung chủ quá cố chấp vậy!” Thiên Cơ lão nhân lắc đầu cảm khác, hai mắt rời khỏi Mộ Dung Vô Cực và Lưu Vũ Phỉ, chăm chú nhìn người mới luận võ ở trong sân.

“Hống!!... Hống!!...”

Đám người trong giang hồ xem luận võ trông rất chăm chú, thì một trận tiếng long ngâm đột nhiên vang lên làm rung động cả trời đất. Diệp Phong chân đứng trên song đầu Thánh Ma, cùng với Băng Sương long kỵ sĩ Lạp Phỉ Nhĩ, bạch điêu xạ thủ Kiệt Nã Tư, dẫn đầu long ưng kỵ sĩ và bạch điêu xạ thủ của Tư Lược đoàn, rất nhanh đã xuất hiện. giống như một mảng mây đen lớn, vây quanh trên bầu trời đám quần hùng Thần Châu!

“Cái này? Đây là quái vật gì đây? Long đầu ưng thân ( đầu rồng, mình chim ưng)? Lại còn có một con hai đầu ư? Sao lại có nhiều người ngồi trên đám quái vật đó?” Quần hùng Thần Châu ở phía dưới, lần đầu nhìn thấy cự long hai đầu và long ưng, bạch điêu của Tây phương, căn bảng không biết gì.

Ở đây trong đám quần hùng, chỉ có ma cung từ tham dự vào cuộc tạo phản ở đế đô, các cao thủ của tà giáo và Thiên Cơ cung, nhìn thấy Diệp Phong thì biết rằng hoàng đế đã tới. Còn sự cường hãn đám long ưng kỵ sĩ và bạch điêu xạ thủ trên bên trời, cũng chỉ có Lưu Vũ Phỉ và mấy người thủ lĩnh của tà giáo là biết rõ.

Diệp Phong đứng ở trên lưng rồng, phía sau là đám thủ hạ, nhìn Sở Thần Phong, nhíu mày nói: “Sở cung chủ, Thiên Cơ cung các ngươi luôn được cho là nhân sĩ chánh phái, chẳng lẽ không biết rằng triều đình không cho phép người giang hồ lập bè kết đảng, tổ chức cái loại đề cử minh chủ ư?”

“Cái này…..” Sở Thần Phong bị hoàng đế hỏi, không biết nên trả lời như thế nào. Triều đình Thần Châu quả thật có điều lệ này, nhưng từ lúc sáng lập đến giờ, không có mấy ai trong giang hồ tuần thủ cả. Vả lại người của triều đình cũng không truy cứu, càng ngày, cơ hồ tất cả giang hồ nhân sĩ đều bỏ qua loại điều lệ này!

“Uy, tiểu tử ngươi, con mẹ nó, là ai. Dẫn đám quái vật và người đến đại hội võ lâm của chúng ta là muốn gì?!” Đại nhân vật biết rõ thân phận của Diệp Phong, không lên tiếng, nhưng tiểu nhân vật tính tình nóng nảy, lại không biết trời cao đất rộng mà mở miệng mắng chửi.

“To gan, đám lỗ mãng các ngươi chẳng biết chết sống. Dám mắng thiên tử Thần Châu. Lên, bao vây bọn chúng cho tay. Một tên đều không được thoát!” Tiếng mắng chửi từ trong sân phát ra không ngừng, viên chỉ huy đám binh tướng vây quanh bên ngoài, Cơ Thanh Phong, nghe thấy, nổi giận đùng đùng, suất lĩnh Hoàng vệ quân mau chóng phóng tới bên ngoài đám đông, phẫn nộ hét to. Tên gia hỏa này có độ trung thành rất cao đối với hoàng thất của Thần Châu, hoàn toàn có thể dụng từ ‘ngu trung’ để hình dung!

Liệt Diễm kỵ sĩ, đại địa kỵ sĩ, lôi đình đao khác, hỏa thương xạ thủ, hỏa pháo xạ thủ cũng lần lượt dưới sự dẫn đầu của đoàn trưởng, theo sau Hoàng vệ quân. Vũ khí, hỏa khí đều nhất nhất ngắm chuẩn vào đám quần hùng Thần Châu!

“Hắn, hắn là hoàng thượng?!”

Quần hùng bị bao vây trùng trùng điệp điệp, nghe tiếng quát của Cơ Thanh Phong, quan sát cục diện hiện tại, đều ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Chúng không thể tưởng tượng được rằng, hoàng thượng lại đến đại hội võ lâm của bọn chúng!

“Bọn người giang hồ các ngươi quả thực chẳng biết sống chết. Đã thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống!” Cơ Thanh Phong mắt thấy quần hùng không có thi lễ với hoàng thượng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, rút bội kiếm bên hông ra, chỉ vào quần hùng rồi lại quát to.

Quỳ gối trước hoàng thượng, là việc rất bình thường tại Thần Châu đế quốc, căn bản không phải là mất mặt mũi gì. Quần hùng ở đây nghe Cơ Thanh Phong quát, đa số lập tức quỳ xuống, chỉ còn số ít nhìn đám binh tướng xung quanh, rồi cũng quỳ xuống trong thế gượng ép. Cả ba vị thủ lĩnh của bao đạo Thiên Cơ lão nhân, Mộ Dung Vô Cực, Lưu Vũ Phỉ cũng không ngoại lệ.

“Mộ Dung Vô Cực, mạng của ngươi thật lớn a. Bị trẫm đánh trọng thương lại còn chưa chết, cũng tiếp tục tham gia cái đại hội võ lâm này. Xem ra ngươi thật không để trẫm trong mắt!” Diệp Phong nhìn Mộ Dung Vô Cực đang quỳ nhưng không phải là tình nguyện, mở miệng cười nhàn nhạt.

“Hừ, lúc trước ngươi hôn dung vô năng, khiến cho dân chúng của Thần Châu chịu khổ. Mỗi người đều muốn phản. Nếu luận về đại tội trong thiên hạ, Chu Ngọc Long ngươi cũng có thể xem như là tàn bạo!” Mộ Dung Vô Cực ỷ mình có tài, nên cả gan, thấy hoàng đế nhắc tới món nợ cũ, trong lòng biết hôm nay sợ ràng không dễ dàng thoát được, lúc này không hề khách khí, đứng dậy nhìn hoàng đế mà cười lạnh.

“Ha ha ha, có chuẩn bị. Mộ Dung Vô Cực, ngươi thật sự có chuẩn bị!” Diệp Phong cúi đầu nhìn Mộ Dung Vô Cực lớn tiếng cười lạnh, quan sát đám quần hùng còn lại, chánh sắc nói: “Hôm nay, trẫm trên còn có quốc vụ phải xử lý, không có thời gian rảnh lãng phái ở đây. Đại hội võ lâm của các ngươi là vi phạm pháp luật. Từ nay về sau, nếu còn có người tham dự loại đại hội như vậy, theo lựa tru di cửu tộc. Có ai không phục, cứ thử xem công phu các ngươi lợi hại, hay là đại quân của trẫm mạnh mẽ!!”

“Hôn quân, ngươi rõ ràng là sợ chúng ta đề cử võ lâm minh chủ, đoạt ngôi hoàng đế của ngươi. Ngươi muốn chúng ta không tổ chức đại hội, lão tử là người thứ nhất không phục. Xem thương!” Trung tâm hội trường, một đại hán ngông cuồng ở phía dưới Diệp Phong, phẫn nỗ rống lên. Tay phải nắm chặt trường thương, mang theo kình phong và sự tự tin, đánh thẳng lên đầu Diệp Phong.

“Chẳng biết sống chết!” Diệp Phong khinh thường hừ lạnh, tay phóng ra chín đạo long khí màu tím, đánh nát trường thương, làm nổ toanh tên đại hán. Tiếp đó hắn trừng mắt quần hùng phía dưới, đôi mắt đầy khí phách lẫn sát khí, phẫn nộ quát: “Còn ai không, mau đứng ra!”

Đại hán vừa mới bị giết, là một cao thủ nhất lưu nổi danh trong giang hồ, tuyệt đối vớ thể liệt vào trong trăm người mạnh. Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng hóa giải công kích, giết chết tên đại hán, lập tức khiến quần hùng khiếp sợ. Đối mặt với hoàng đế cường hãn như thế và thiêu quân vạn mã, quần hùng ở đây mặc dùng không ít người trong lòng không phục, nhưng cũng không dám coi thường vọng động!

“Tốt, thật tốt. Nếu không có ai phản đối, vậy từ hôm nay, trẫm sẽ đưa ra mấy luật lệ cho người giang hồ các ngươi. Mộ Dung Vô Cực, thấy ngươi rất có can đảm, trẫm hôm nay tạm thời không giết ngươi!” Diệp Phong thấy quần hùng không có lên tiếng phản khánh, rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho Cơ Thanh Phong ở phía dưới, cưỡi rồng bay về hướng Truyện Tống Trận ở bên kia. Đồng thời, một cái kế hoạch nham hiểm đối phó với giang hồ nhân sĩ, đã có sẵn trong đầu của hắn.

## 234. Chương 234 - Như Ý Bình Thai, Thập Tứ Đế Long

Cơ Thanh Phong thấy hoàng thượng đưa mắt ra hiệu cho hắn, trong lòng hiểu ý, xua tan toàn bộ giang hồ nhân sĩ bên hồ, lại phái số lớn binh tướng bám theo giám sát, không để những người này đi rồi lại đến, sau đó vội vã đi về phía hoàng thượng bẩm báo!

Xây dựng lại hoàng cung cần nhiều nhân lực, vật lực và thời gian, hiện tại nơi gặp tai họa ở Thần Châu rất nhiều. Diệp Phong nghe đề nghị của Liễu Nhược Yên, trong lúc phát chẩn cho tai dân, không có phô trương lãng phí để nhanh chóng xây dựng hoàng cung. Bởi vậy hoàng cung trước mắt sẽ chưa hoàn công, Diệp Phong và chư nữ đều nghỉ đêm tại Tây hải.

“Con bà nó, tên tiểu hỗn đản Lôi Ân, thật là hay đùa, lại có thể dùng loại Truyện Tống Trận này điều binh khiển tướng!”

Đêm xuống, lão thần tiên khinh người Chu Trường Minh theo Cơ Thanh Phong quay về đế đô, một đường đi theo Cơ Thanh Phong đi vào căn phòng nhỏ có Truyện Tống Trận thông đến Tây hải hoàng cung, sau khi chính mắt nhìn Cơ Thanh Phong tiến vào, lắc đầu than một tiếng, rồi cũng cất bước đi vào.

Lưu manh hoàng đế đang cùng chư nữ dùng cơm chiều, nghe Tiểu Thuận Tử nói Cơ Thanh Phong đến báo, nghĩ đến quy củ hắn đặt ra cho người giang hồ, cười gian không ngớt, trực tiếp đi đến thư phòng gặp Cơ Thanh Phong.

“Tham kiến hoàng thượng, thần đã xua tan toàn bộ giang hồ thảo mãng trong Thương Long sơn, và phái người giám sát bọn chúng rời đi!” Sau khi Diệp Phong ngồi xuống, Cơ Thanh Phong lập tức quỳ xuống bẩm báo.

“Ừ, khanh làm rất tốt!” Diệp Phong gật đầu tán thưởng, mỉm cười nói: “Trẫm vừa nghĩ đến một vài kế hoạch, khanh dẫn người theo đó mà làm ...”

“Hoàng thượng thánh minh, vi thần nguyện đem toàn lực làm tốt chuyện này!!” Cơ Thanh Phong nghe kế hoạch của hoàng thượng, cảm giác rất là mới lạ, vội khấu đầu nhận lệnh.

“Cơ ái khanh, Cơ thị các khanh đều là đời sau xuất nhân tài, chức vụ nguyên soái cũng từng giao vào gia tộc khanh. Hôm nay ta lại cho Cơ thị các người huy hoàng như ngày xưa!” Diệp Phong nghiêm chỉnh nói, phất tay đưa nghuyên soái lệnh bằng vàng cho Cơ Thanh Phong. Nói: “Bắt đầu từ hôm nay, khanh chính là tân nhiệm nguyên soái của Thần Châu đế quốc. Phải cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình, không để cho tổ tiên khanh mất mặt, khiến trẫm thất vọng!”

“Cơ Thanh Phong tạ chủ long ân, thần nhất định sẽ không phụ kì vọng của hoàng thượng!” Cơ Thanh Phong tiếp nhận Nguyên soái lẹnh. Khấu đầu tạ ơn cực kì kích động, có thể vì Cơ thị trọng chấn uy vọng của tướng soái danh môn, chính là giấc mộ cả đời của tiều tử này.

“Được rồi, Cơ ái khanh, ngươi đi làm việc đi!” Diệp Phong nhẹ giọng nói, sau khi Cơ Thnanh Phong rời khỏi, nhìn trên trần của thư phòng, cười lạnh nói: “Cao nhân phương nào đang rình rập trên nóc phòng. Không bằng xuống đây trò chuyện xem sao?”

“Ha ha, tiểu quỷ, công phu của ngươi lại có tiến bộ. Có thể phát hiện lão nhân gia ta tại nóc phòng!” Chu Trường Minh trên nóc nhà, nghe Diệp Phong nói, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã xuất hiện đối diện Diệp Phong.

“Ách? Là lão? Làm sao mà thần tiên hiện tại lại thích làm lương thượng quân tử(quẩn tử ôm xà nhà) vậy? Hay là muốn hỏi bí mật của ta vậy?”

“Không, không, không, lão nhân gia không có hứng thú với bí mật rắm chó của ngươi. Thiên đế cũng nghe lời khuyên của Phong thần, không tiếp tục trao đổi với ngươi nữa!” Chu Trường Minh lắc đầu nói: “Ta lần này đến, là muốn nhờ ngươi tìm giúp ta một thứ. Đương nhiên, lão nhân gia sẽ không để ngươi hỗ trợ suông, sẽ có thứ tốt cấp cho ngươi!”

“Ách ...? Đây hình như là có ý trao đổi!” Diệp Phong nghe vậy hai con mắt xoay chuyển láo liên, nhìn Chu Trường Minh nói: “Ta muốn xem trước thứ mà lão sẽ cho ta!”

“Cái gì? Lại có người như ngươi. Loại sự tình này thì ngươi nên hỏi trước ta muốn người làm việc gì chứ?!” Chu Trường Minh bị tên Diệp Phong tham lam thành tính này chọc tức đến mức thổi râu trợn mắt.

Tên gia hỏa Diệp Phong lại làm ra vẻ mặt bất cần. Lấy một điều thuốc rồi nghiêng đầu nói: “Không cho ta xem thứ đó thì mọi việc miễn bàn!”

“Được, được. Trước hết cho ngươi xem thứ đó, con mẹ nó không biết bà nào lợi hại như vậy, có thể sinh ra thứ người như ngươi!” Chu Trường Minh rất bực mình lẩm bẩm vài tiếng, quay đầu đi ra thư phòng: “Đến đây, thứ ta muốn cho ngươi rất lớn, không thể đặt vừa trong hoàng cung của ngươi!”

“Sao? Hoàng cung của ta chứa không nổi? Lão già của ta, lão cho ta cái thứ to như vậy, sẽ có tác dụng gì?” Diệp Phong nhấc chân chạy theo ra ngoài, tò mò chất vấn.

“Hừ hừ, hãy chờ xem!” Chu Trường Minh trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, hai người một đường đi khỏi thư phòng, đi tới hoa viên ngoài tẩm cung, Chu Trường Minh lấy từ Càn khôn đại lý trong người ra một một tấm nhỏ bằng kim loại, ném lên không trung, thoáng chốc, vật kim loại bắt đầu biến lớn điên cuồng, nháy mắt thể tích đã có thể che phủ cả hoàng cung, khiến tất cả thị tòng cung nữ trong cung đều khiếp sợ, sinh ra hoảng loạn.

“Trời ạ, lão đầu, lão sẽ không cho ta cái khối đại gia hỏa bằng sắt này chứ?” Diệp Phong không hảo ý lạnh lùng nhìn Chu Trường Minh.

“Kháo, tiểu quỷ vô tri, đừng nghĩ rằng khối như ý bình thai này vô tác dụng!” Chu Trường Minh trừng mắt nhìn Diệp Phong, nghiêm chỉnh nói: “Ngươi cứ nghĩ một chút, nếu đem hoàng cung bị phá hỏng tại Đông hải của ngươi, kiến tạo lại trên bề mặt của nó, mỗi ngày ở tại không trung, sẽ là cảm giác gì? Hơn nữa thứ này cũng giống pháp bảo có thể dùng để phi hành đó!”

“A, đề nghị này thật không sai, làm một hoa viên tại không trung có thể phi hành ...” Diệp Phong nghe nói lại có suy nghĩ riêng khẽ lẩm bẩm, nhìn Chu Trường Minh nói: “Được rồi, nói cho ta biết lão muốn ta làm việc gì!”

“Rất đơn giản, đến Thần châu long mạch lấy khối lưỡng nghi huyền thạch đến đây cho ta!” Chu Trường Minh mỉm cười nói, trong mắt mang theo thần sắc mười phần tham lam.

“Lưỡng nghi huyền thạch? Chưa nghe nói qua, là thứ gì?” Diệp Phong tò mò hỏi, ngẫm nghĩ lại cười gian: “Lão đầu, Thần châu long mạch ở địa phương nào, lão nếu biết tảng đá tại đó, tại sao không tự mình đếnn, ngược lại dùng thứ này trao đổi với ta?”

Chu Trường Minh nói: “Thần châu long mạch nằm tại chân của ngọn chủ phong (ngọn núi chính) của Thương Long sơn. Nơi đó có mười bốn con đế long cường hãn bá đạo, ngoài trừ vương giả có tướng đế vương, còn lại bất luận là thần, ma, quỷ, quái, tiến vào đều bị công kích. Lão nhân gia ta thành tiên chưa lâu, không nghĩ đến việc đi trêu chọc mười bốn con rồng biến thái đó!”

“Chết tiệt, thần ma quỷ quái đều không dám đến địa phương đó, lão để ta đi? Nhìn ta giống ngu lắm à? Hơn nữa, lão nhìn ta có tướng đế vương à?!” Diệp Phong bực bội trừng mắt nhìn Chu Trường Minh khinh bỉ.

“Nói nhảm, ngươi bây giờ chiếm cứ thân thể của Ngọc Long, là vương giả của Thần Châu đế quốc, đương nhiên có tướng đế vương. Mặt dù linh hồn là của một tên tiểu lưu manh bậy bạ, bất quá ngươi có Thiên tử kiếm có thể hiệu lệnh cho mười bốn con rồng biến thái, cho nên ngươi đi khẳng định không có vấn đề!” Chu Trường Minh ngoài mặt nghiêm chỉnh trả lời, trong lòng lại cười thầm, kì thật DIệp Phong đi có xảy ra chuyện gì không, lão cũng không dám khẳng định, bất quá lưỡng nghi huyền thạch với tu luyện của lão có chỗ tốt vô cùng, cho nên lão nhất định phải có được.

“Thế nào, ngươi không muốn đi? Nếu người không đi thì cũng được, ta đi tìm vương giả của lục quốc còn lại thương lượng. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như bị người trong số bọn họ đuổi đi mười bốn con đế long, thì quốc vận của lục quốc bên ngoài sẽ suy kiệt, trong vòng nửa năm, lúc đó bị người khác tiêu diệt thì đừng trách ta!”

“Ồ, một nước làm sai sáu nước suy vong?” Diệp Phong nghe xong những lời này của Chu Trường Minh, ngẫm nghĩ rồi cười hắc hắc, tiến lên quàng lấy bả vai của Chu Trường Minh, cười bỉ ổi nói: “Lão đầu, nể tình lão và ta đều cùng là loại người bậy bạ, chuyện giúp đỡ này làm ta bận rộn rồi, mau dạy ta phương pháp sử dụng như ý bình thai!”

“Ai, ai, đừng nghĩ đến chủ ý quỷ quái để tiếp cận lão nhân gia ta!” Chu Trường Minh hất tay Diệp Phong ra, thu hồi như ý bình thai trên không trung, ném cho Diệp Phong, nói: “Sử dụng rất đơn giản, giống như Càn khôn đại.” Thứ này là như ý bình thai gì chứ, chỉ là phế phẩm trong lúc Chu Trường Minh tu luyện tiên khí, cái thứ này đối với tiên nhân mà nói chính là rác rưởi!

Diệp Phong không biết giá trị của thứ “như ý bình thai” này trong mắt tiên nhân, chỉ biết là thứ đồ chơi này cho hắn vài chỗ tốt, cười hì hì thử dùng càng lúc cảm thấy càng thuận tay, lúc này vỗ vỗ bả vai Chu Trường Minh, nói: “Rất tốt, lão đầu, lão cuối cùng cũng làm một việc có lợi hàng đầu cho hoàng triều Chu thị các ngươi. Yên tâm, vài ngày tới ta sẽ đến long mạch lấy tảng đá lão cần!”

“Hừ, có cái gì để lo chứ, lão nhân gia ta còn không sợ tiểu tử ngươi phản hối. Lão bà của ngươi đến, ta đi trước đây!” Chu Trường Minh nghiêng đầu nói, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang biến mất đột ngột.

“Hê, lão tử này luôn luôn thích biến thành ánh sáng, thể hiện cái gì chứ, lão nghĩ lão rất tiêu sái à?!” Diệp Phong hé miệng lẩm bẩm.

“Lôi Ân, xảy ra việc gì, mới rồi là cái gì che phủ hoàng cung?” Tĩnh Hương chư nữ chạy đến hoa viên, nhìn Diệp Phong tò mò hỏi.

“Hắc hắc, các nàng nhìn xem sẽ biết, trẫm vừa mới có được một bảo bối!” Diệp Phong cười hắc hắc nói, phất tay ném như ý bình thai lên không trung, khiến nó biến đền mức lớn nhất, ước chừng gấp đôi diện tích hoàng cung.

“Oa, một khối sắt thật lớn a, đem thứ này đến chiến trường đập địch nhân, khẳng định rất có lực sát thương!” U Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn bình thai cười nói.

“Ân, đúng vậy, đề nghị này của Nguyệt Nhi rất hay nha!” Chư nữ còn lại đếu đồng ý lời nói của U Nguyệt Nhi.

“Ách ...? Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Cứ vậy mà tính, tác dụng của cái thứ này thật không nhỏ a!” Diệp Phong cũng là nghe thế ngạc nhiên, bất quá tên gia hỏa này nhìn chư nữ, lập tức cười nói: “Vậy các nàng muốn thứ này dùng trên chiến trường hay là chỉ dùng để kiến tạo một tòa hoàng cung có thể tùy ý phi hành tại Đông hải vậy?”

“Hoàng cung có thể tùy ý phi hành tại Đông hải? Nếu có thứ này, chẳng phải chúng ta có thể dừng lại du ngoạn tại bất cứ nơi đâu tại Đông hải, hưởng thụ cuộc sống tốt nhất ...” Chư nữ nghe xong Diệp Phong nói, đều nhìn nhau, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hỉ.

“Chúng ta muốn xây phi hành hoàng cung!” Chư nữ cùng lên tiếng đáp lại Diệp Phong

“Ách, gần đây ta đang chuẩn bị đánh trận, thứ đồ chơi cày có thể đưa đi sử dụng, hay là không xây phi hành hoàng cung nữa!” Diệp Phong cố ý đùa giỡn.

“Chàng đi chết mặc chàng, đem thứ này giao cho chúng thiếp!” Liên Na không đồng ý đánh cho Diệp Phong một quyền, nắm lấy áo hắn uy hiếp như muốn đòi lấy như ý bình thai, chư nữ còn lại vì hoàng cung di động cũng đều tiến lên uy hiếp, chỉ còn Lộ Lộ đứng tại chỗ mỉm cười nhìn thiếu gia bị chúng nữ quần ẩu.

## 235. Chương 235 - Biến Thái Quân Đội

Sáng sớm, phía trước trận của đại quân Bát Dát tộc tại Khoa Nhĩ Thiết thảo nguyên, lục quân đại tướng Tùng Đảo Nhất Lang thân mặc chiến bào của Đại Quy Bổn đế quốc, cưỡi trên một con ban lan mãnh hổ, nhìn Đông Du đế quốc hoàng đế Da Luật Minh Cơ, cao giọng quát: “Da Luật bệ hạ, độc trùng của Đại Quy Bổn đế quốc cường đại thế nào, ngươi đã kiến thức qua, tin rằng ngươi không phải là một quân vương vô tri, mau bỏ qua thứ chiến đấu vô vị này, buông khí giới đầu hàng đi, Tùng Đảo Nhất Lang ta cam đoan, chỉ cần ngươi hiệp trợ Đại Quy Bổn đế quốc, thành tựu tương lai của ngươi so với hiện tại sẽ càng cao hơn!”

“Ha ha ha, Tùng Đảo Nhất Lang, một lục quân đại tướng của một Quy đảo tiểu quốc nho nhỏ, thế mà lại dám xuất khẩu cuồng ngôn bắt trẫm đầu hàng. Không cần phải si tâm vọng tưởng nữa, ra tay sẽ biết cao thấp ngay!”

Đông Du kỵ binh trận tiền, Đông Du hoàng đế Gia Luật Minh Cơ cầm thương mặc giáp, nhìn Tùng Đảo Nhất Lang khinh thường cười lạnh. Đã vài ngày y dựa vào biện pháp của Diệp Phong để ngăn cản quân đội Bát Dát tộc, quả thật đã vãn hồi không ít bại thế, nhưng độc trùng của Bát Dát tộc giống như dùng không hết, diệt một đám, chúng lại cho ra hai đám, thật sự khiến Da Luật Minh Cơ đau đầu!

“Da Luật bệ hạ, ngươi nhanh như thế thật không thông minh, nghĩ lại binh lính của ngươi đi, bọn họ đều có người nhà, chẳng lã ngươi muốn làm thê tử của họ mất đi trượng phu, phụ mẫu mất đi nhi tử sao?” Tùng Đảo Nhất Lang rất kiên nhẫn tiếp tục khuyên bảo.

“Ta khinh, ngươi con mẹ nó thứ rác rưởi Quy đảo, bớt phóng rắm chó một chút. Đông Du chúng ta không có chiến sĩ sợ chết. Hoàng thượng, hạ lệnh tiến công đi!!” Tiếng khuyên bảo của Tùng Đảo Nhất Lang vừa dứt, Da Luật Minh Cơ chưa kịp lên tiếng, Đông Du kỵ binh phía sau y đều mặc kệ, đồng loạt lên tiếng chửi mắng Tùng Đảo Nhất Lang.

Da Luật Minh Cơ đối với biểu hiện không sợ sinh tử của tướng sĩ nước mình, cảm giác cao hứng phi thường, không đáp lạ thỉnh cầu của bọn tướng sĩ, cũng không để ý đến lời khuyên của Tùng Đảo Nhất Lang. Vị hoàng đế bệ hạ này, xoay người giục ngựa chạy tới trong trận doanh, xuống ngựa đối mặt với sáu vị đế vương khác đang âm thầm quan sát chiến địa, nói: “Chư vị, tình thế hôm nay, các vị đều thấy được. Không phải Đông Du kỵ binh của ta sợ chết, thật sự là độc trùng của địch quân quá lợi hại, hơn nữa số lượng quá nhiều. Tin rằng nếu quân Đông Du của ta bại, chư vị đối mặt với loại Quy giả không sợ chết cùng độc trùng của chúng, cũng sẽ rất đau đầu đó?”

Da Luật Minh Cơ là trong lời có ý, y đang âm thầm nhắc nhở Diệp Phong và sáu vị đế vương mau chóng phái binh đến tăng viện giáp công, không nên cố ý chậm trễ tốc độ chi viện, nếu không Đông Du binh bại, bọn họ cũng không có hậu quả tốt!

Nam Man Mạnh Đạt, Tây Sa Đạt Lợi Long, Bách Cổ Đoạn Hoành, Bắc Du Hô Duyên Hạo Nhật, Biên Hoang Mã Vô Cực, nghe Da Luật Minh Cơ nói xong đều thấy yết hầu chạy lên xuống, lên tiếng nói: “Da Luật huynh đừng gấp, chúng ta lập tức phái người đến thúc giục, nhất định khiến bộ đội đến trợ giúp nhanh nhất có thể!”

‘Cáp, xem bọn người kia câu tâm đấu giác, trong lòng muốn để cho Đông Du bị hại sau đó lại chiếm tiện nghi, màn biểu diễn này thật thú vị! Diễn kịch đến đây cũng nên dừng, tiếp tục sẽ bất lợi cho đại cục!’ Diệp Phong nhìn năm vị đế vương trong lòng cười thầm. Quay về Da Luật Minh Cơ nói: “Da Luật huyh không cần lo lắng, kì thật bộ đội của huynh đệ chúng ta, đã bí mật trong đêm qua đi đến phía sau địch quân, bây giờ chỉ cần ngươi hạ lệnh cho Dông Du kị binh xung kích, đại quân của Thần Châu đế quốc chúng ta, nhất định có thể phối hợp với ngươi trước sau giáp công. Một lần đánh bại bọn rác rưởi hải ngoại này!”

“Ồ? Đại quân của Chu huynh đệ đã đến phía sau địch quân? Nhanh như vậy sao? Chu huynh đệ sẽ không nói giỡn chứ?” Da Luật Minh Cơ cùng năm vị quân vương còn lại nghe vậy đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Sáu người bọn họ đều âm thầm bố trí không ít mật thám tại đây, không lý do gì mà Thần Châu đế quốc điều động địa quân đến phía sau mà họ lại không biết. Phải biết rằng, loại sự tình này cho dù không có mật thám, cũng đã là rất khó giấu diếm.

“Sáu vị không cần nghi ngờ, Da Luật chỉ cần hạ lệnh tiến công. Ta cam đoan sẽ có địa quân xuất hiện phối hợp!” Diệp Phong nói tự tin, cơ hồ vỗ ngực cam đoan.

Da Luật Minh Cơ thấy tình huống này cảm giác càng thêm nghi hoặc, nhưng bây giờ cho dù không có viện binh phối hợp giáp công thì trận này y vẫn nhất định phải đánh như thế, vì vậy chỉ đành trả lời khách khí, tiến đến kị binh trận tiền, cao giọng ra lệnh cho Đông Du kị binh, triển khai ba đường trái phải giữa xung kích vào địch quân.

“Hoàng đế ngu xuẩn vô tri, hế lại vẫn chấp mê bất ngộ, Vu Thần vĩ đại sẽ trừng phạt các ngươi!” Tùng Đảo Nhất Lang mắt thấy địch quân lại triển khai xung kích, miệng hung hăng nói một câum phất tay ra lênh Quy giả đại quân, mang theo độc trùng, toàn quân nghênh địch.

Đông Du kị binh trước giờ tốc độ và lực xung kích rất nổi tiếng, trước kia đối chiến cùng các nước, cho dù gặp phải binh chủng tương khắc, cũng se không gặp thiệt hại quá lớn, đang tiếc hôm nay gặp phải quy giả cầm võ sĩ đoa cùng phi tiêu, độc trùng, lại có vẻ thua sút mười phần, hai uân chạm mặt, Đông Du kị binh bắt đầu thiệt hại!

“Ai ..” Da Luật Minh Cơ dừng ngựa tại trận tiền, nhìn ình huống kị binh của phía mình, tự vị trong lòng mười phần khó chịu, quay đầu nhìn Diệp Phong, cất tiếng thở dài.

Song, ngay lúc này, Diệp Phong nở một nụ cười tự tin với y, trong giây lát, một loạt tiếng nổ vang lên, thì thấy trên không phía sau hậu phương Bát Dát tộc, đột nhiên bay tới vô số đạn pháo màu đen, giống như mưa rợi xuống nổ giữa đám quân của chúng, khiến những Quy giả này bị nổ đến kinh hoảng thất thố, kêu la thảm thiết!

“Hỏa pháo thật là lợi hại, lần trước hắn nhờ vào thứ này cùng bộ đội ở hải ngoại, đã vãn hồi nguy cơ. Phải tìm biện pháp mang loại hỏa pháo này về nước ngiên cứu, tìm kế sách ứng phó!” Nam Man đế vương Mạnh Đạt, cùng củng với năm vụ đế vương có quân đội từng bị tổn hại bởi hỏa pháo, thấy pháo đạn màu đen xuất hiện vừa bất ngờ khi quân đội Thần Châu đế quốc thật sự đã đến hậu phương của địch nhân, ngoài ra còn lo lắng chính mình sau này sẽ ứng phó thế nào với loại hỏa pháo uy lực cường hãn này của Thần Châu đế quốc!

“Giết!!!”

Sáu vị đế vương đang kinh hãi, phía sau Bát dát tộc, Băng sương long kị sĩ Lạp Phỉ Nhĩ cùng bại hoại tinh linh Kiệt Nã Tư, dẫn theo Long ưng kị sĩ đoàn và Bạch điêu kị sĩ đoàn, từ trên không bất ngờ đánh úp Bát dát tộc. Cùng lúc đó, Ai Đức cùng tướng lĩnh Tư lược đoàn, cũng dẫn đầu các lộ đia quân của Thần Châu, triển khai tập kích địch quân!

“Tướng quân, quân ta phía sau bị địch quân không rõ lai lịch tấn công bất ngờ!” Truyền lệnh binh gấp gáp tránh né oanh tạc của hỏa pháo, chạy đến bên cạnh Tùng Đảo Nhất Lang, thở hào hển bẩm báo!

Trong lúc này, không cần bẩm báo Tùng Đảo Nhất Lang cũng biết sau lưng mình bị tập kích, “Hỗn đàn, không nghĩ đến bọn người Thần Châu này cũng thật sự âm hiểm, lại có thể vô thanh vô tức đều khiển đại quân đến phía sau quân ta!”

“Tường quân, tình huống nguy cấp, chúng ta bây giờ nên làm gì?” Quy giả tướng lĩnh vừa mới dâng cao sĩ khí, bây giờ bị oanh tạc và giáp công đều náo loạn khẩn trương không ngớt.

“Lần này chúng ta nhận được tử mệnh lênh phải hạ được Đông Du đế quốc, bây giờ đường lui dạ bị ngăn chặn, chúng ta chỉ có thể xuất ra một chiêu tối hậu, giết chết Đông Du hoàng đế, để báo ân điển của Thiên Quy bệ hạ, cùng quyến luyến của Vu thần đại nhân!!” Tùng Đảo Nhất Lang rút ra võ sĩ đoa bên hông vung lên cao quát lớn.

“Thề báo đáp Thiên Quy bệ hạ cùng Vu Thần đại nhân!” tất cả Quy giả tướng lĩnh đều rút đao trả lời.

“Kì quái, bọn quan quân Bát Dát tộc làm cái gì mà ồn ào thế?” Bắc Du đế vương Hô Duyên Hạo Nhật, nhìn hành động của tướng lĩnh Bát Dát tộc, nhịn không được nghi hoặc lẩm nhẩm. Năm vị đế vương còn lại cũng đầu óc mờ mịt.

“Chờ một lát xem hành động tiếp theo của chúng thì sẽ biết!” Diệp Phong cũng rất tò mò, rất hứng thú nhìn trò chơi của tướng lĩnh Bát Dát tộc khẽ mỉm cười.

Lời Diệp Phong vừa dứt, sáu vị quân vương còn lại chưa lên tiếng, đã thấy Tùng Đảo Nhất Lang dẫn đầu tướng lĩnh Bát Dát tộc, đột nhiên mở miệng hét lớn, niệm liên tiếp một tràng chú ngữ, thoáng chốc, tất cả độc trùng quanh bọn chúng, đều giống như nổi điên liên tiếp tự bạo, đem toàn bộ độc khí phát tán ra!

“Không xong, mau, mau lui, lũ tạp chủng này toàn là lũ điên!” Khải Đặc và Ai Đức dẫn quân chạy phía trước tiên, thấy hành vi tự sát của đối phương, khiến cho độc khí lan tràn, trong lòng kinh hãi, vội vàng ra lệnh bộ hạ toàn lực lui về phía sau!

Đông Du kị binh, Thần Châu đại quân, cùng với bọn người Lạp Phỉ Nhĩ trên không trung, thấy thế cũng đều kinh sợ tránh né. Không thể tưởng tượng đối phương lại dùng loại chiêu thức này.

“Trời ơi, đây là loại bộ đội gì? Có thể thấy tình thế không ổn thì dùng đấu pháp tự sát? Có tệ hơn thì bọn chúng vẫn có thể rút lui một nửa binh lực, bây gờ không có tướng lĩnh, quy giả còn lại không phải để mặc cho chúng ta tùy ý chém giết sao?” Bách Cổ đế vương Đoạn Hoành, nhìn độc khí trên chiến trường, cực kì khó hiểu lắc đầu cảm khái.

“Không đúng, bọn quy giả của Bát dát tộc sao lại không tránh độc khí, ngược lại còn lao vào bên trong? Bọn chúng đều điên rồi sao?” Da Luật Minh Cơ chỉ vào đám quy giả Bát Dát tộc đang lao về phía độc khí, nói vẻ khó hiểu.

“Ách ... Đanh trận kiểu này, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, lão tử muốn nhìn lũ tạp toái này có thể làm ra trò biến thái gì!” Diệp Phong nghiêng đầu nhìn chiến trường, trong lòng cười thầm.

Lúc bộ đội của Đông Du và Thần Châu toàn bộ rút khỏi phạm vi độc khí, cả chiến trường cơ hồ bị độc khí màu đen bao phủ, tất cả quy giả của Bát Dát tộc đều ở bên trong, mọi người ở bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng tiếng keu rên thê lương của quy giả phát ra từ bên trong.

“Đây là hành động gì, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì?” Sự khó hiểu và mờ mịt lan ra trong tim mọi người bên ngoài, hành động này của đại quân Bát Dát tộc, thật sự vượt xa khỏi suy nghĩ thường tình.

“A a ... Thiên Quy bệ hạ vạn tuế, Vu Thần vĩ đại vô địch!” Một trận tiếng kêu gào cổ quái rin rít vang lên, trung ương chiến trường đột nhiên xuất hiện hấp lực cường đại, liên tục hấp thu toàn bộ độc khí hiện có. Hiện ra trước mặt mọi người ở bên ngoài, tình cảnh khiến bọn họ hết sức chấn động.

“Thiên nột, đây là yêu thuật gì vậy, đây, đây có còn là bọn người Bát Dát tộc vừa rồi không?”

“Không có khả năng, trên đời sao lại có sự tình thế này, chỉ tốn một chút công phu, vài mươi vạn đại quân tốt đẹp đã biến thành cái thứ này?”

Tiếng nghị luận không thể tin lan truyền trong quân đội của hai bên Đông Du đế quốc và Thần Châu đế quốc. Vô luận là quan chức lớn nhỏ, tất cả mọi người đều bị tình cảnh trước mặt làm cho rung động!

“Nha nha liễu cá phi đích, bọn tạp toái này thật sự còn chiêu này, với loại hình thái này trên chiến trường, binh chủng nào có thể là đối thủ của bọn chúng?” Tình huống trước mặt khiến ngay cả Diệp đại lưu mnah trước nay hống hách cũng cảm thấy rất là đau đầu.

## 236. Chương 236 - Vu Ma

Cả một vạt cỏ xanh giữa chiến trường trung ương, vốn đã bị đám nhân mã đạp bằng từng cọng cỏ, lại thêm độc khí hoành hành, hoàn toàn tàn úa. Mà phần lớn binh tướng của Bát Dát tộc cũng vì độc khí này mà mất mạng, chỉ còn lại được có vài vạn ác tâm quái vật toàn thân xơ xác đang phát ra độc khí, người không ra người, ma không ra ma!

"Tiêu diệt đám heo Thần Châu này, vì lòng trung thành với Thiên Quy bệ hạ và vu thần đại nhân, giết ….."

Tùng Đảo Nhất Lang áo quần cả người rách nát, chỉ còn lại có một thân chiến bào là có thể chứng minh thân phận, giơ cao võ sĩ đao trong tay hét lên với đám quái vật binh tướng Bát Dát tộc quanh mình, thúc giục đám thủ hạ lúc này cũng như những mãnh hổ hình dạng quỷ dị không giống bất cứ thứ gì, dẫn chúng nhằm hướng Đông Du kị binh vọt tới, mục tiêu là Đông Du hoàng đế Da Luật Minh Cơ!

"Giết…..Giết….." Phần đông binh tướng quái vật, nghe đại tướng hiệu lệnh xong, lập tức vung đao hét lớn, nhằm về phía Đông Du kỵ binh, cơ hồ điên cuồng triển khai đợt tấn công quỷ dị!

"Chu huynh đệ, đám quái vật này trên người tất cả đều là độc khí, sợ rằng so với độc trùng kia của ta còn lợi hại hơn. Ta xem chỉ có hỏa pháo của ngươi mới có khả năng đối phó bọn họ!" Da Luật Minh Cơ mắt thấy đám quái vật bên địch triển khai tấn công, vội vàng quay đầu nói với Diệp Phong, ý tứ rất rõ ràng, là muốn cho hỏa pháo bộ đội của Diệp Phong đối phó đám quái vật này!

"Quan sát độc khí, độc lực của đám quái vật này rất mạnh, sợ rằng phải hơn độc trùng lúc trước mấy chục lần. Đông Du kỵ binh nếu phải đương đầu với đợt tấn công này, tất toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Chu huynh đệ, lần này mọi người chỉ còn biết trông cậy vào ngươi rồi!" Bách Cổ - Đoạn Hoành đế vương cau mày nói giúp cho Da Luật Minh Cơ!

Diệp Phong nghe hai vị hoàng đế nói xong, xem tốc độ xông lên của địch quái, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn vượt qua bố cục của Đông Du kỵ binh. Hai mắt đảo qua, thoáng chút tà ý cười ha ha nói với Da Luật Minh Cơ: "Hai vị yên tâm, mọi người là minh hữu. Ngọc Long tự nhiên sẽ không để tặc tử biến thái này làm càn. Da Luật huynh, mau ra lệnh cho kỵ binh của huynh lui về phía sau, để cho hỏa pháo bộ đội của ta đến đối phó bọn họ!"

Da Luật Minh Cơ chỉ sợ Diệp Phong không chịu hỗ trợ, bây giờ vừa nghe Diệp Phong nói thế, tự nhiên không có chút suy nghĩ khách khí trong đầu, vội hô to lệnh cho toàn quân lui lại. Năm vị đế vương còn lại cũng theo Đông Du kỵ binh bãi giá lui về phía sau. Chỉ có Diệp Phong là quay lại chỉ huy hỏa pháo bộ đội, tổ hợp thành một vòng tròn, không có theo chân bọn họ thoái lui!

"Mẹ nó, đám tạp chủng Bát Dát tộc đang làm cái quái gì vậy, làm sao mà vừa hút độc khí không lâu đã biến thành hình dạng hùng hổ như vậy. Uy. Ai Đức, ngươi có thể hiểu được chút nào không?" Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc thống lĩnh Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn lui ra phía sau cánh phải của chiến trường, nhìn địch quái xông về phía Đông Du kỵ binh chém giết, trong lòng cố kị độc khí trên người địch quái, vô cùng buồn bực ca cẩm với Ai Đức!

"Nói nhảm. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã từng thấy có lúc nào những vấn đề ngươi không hiểu mà ta hiểu được hay không?" Ai Đức mồm như bốc khói, trợn trắng mắt tức giận nhìn Khải Đặc.

"Ân...? Hình như là chưa, ta thông minh như vậy còn không hiểu, loại xuẩn trư như ngươi làm sao mà hiểu được!" Khải Đặc tỉnh ngộ gật đầu cười mỉa. Cơn giận của Ai Đức bốc lên đến đỉnh đầu, xem bộ gã xúc động đến sắp xông tới, bất quá lúc này thanh âm của Diệp Phong vang lên bên tai bọn họ:

"Mẹ nó, hai thằng chó các ngươi, đây là chỗ nào mà còn lời qua tiếng lại. Tất cả câm miệng lại hết cho lão tử!"

Lời dứt người đến, thân ảnh Diệp Phong đã như quỷ mỵ xuất hiện trước mặt hai người, trợn mắt nhìn bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lạp Phỉ Nhĩ và Kiệt Nã Tư trên trời nói: "Dẫn bộ đội của các ngươi, từ trên trời oanh kích xuống, , chú ý không cần phải giết đám quái vật này nhanh quá!"

"Rõ!" Lạp Phỉ Nhĩ hòa Kiệt Nã Tư lúc đầu mới nghe liền sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được lưu manh hoàng đế chính là muốn cho Đông Du bị tổn thất nặng nề, liền lập tức lĩnh mệnh dẫn người bay về phía địch quái.

"Lôi Ân, lúc này là cơ hội rất tốt để diệt trừ sáu vị hoàng đế còn lại, không bằng chúng ta nhân thời cơ thuận lợi này, tiện tay tiêu diệt đám bọn họ được không?" Phỉ Phỉ thống lĩnh hỏa thương xạ thủ đoàn, thân mật kéo tay Diệp Phong, cười nói.

"Không vội, sáu tên đó mà chết đi, đất nước của bọn họ nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó cho dù chúng ta có chiếm được, cũng rất là phiền phức, phải mất thời gian rất là dài mới khôi phục được. Đối phó với sáu tên này, ta đã có diệu kế!" Diệp Phong bình thản trả lời, ra lệnh cho hỏa pháo bộ đội ngắm chính xác địch quái, thong thả mà oanh tạc, cố ý cho địch quái cơ hội đuổi theo Đông Du kỵ binh!

Pháo đạn bắn ra, tiếng nổ rung trời, Nam Man đế vương Mạnh Đạt, cùng với năm hoàng đế còn lại giục ngựa lui lại, rồi quay đầu lại nhìn hỏa lực hùng mạnh của Thần Châu đế quốc, nhíu mày nói: "Chư vị, ta xem sáu nước chúng ta nếu như không muốn diệt vong, sợ rằng lại phải liên minh một lần nữa. Nếu không với dã tâm của Chu Ngọc Long, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta!"

"Đúng vậy, nếu mọi người chúng ta mà không đồng tâm hiệp lực, sợ rằng sau khi đuổi được Bát Dát tộc đi rồi, sẽ là lúc Chu Ngọc Long hắn động thủ với chúng ta đó!" Tây Sa Đạt Lợi Long, Bách Cổ Đoạn Hoành, Bắc Du Hô Duyên Hạo Nhật, Biên Hoang Mã Vô Cực, bốn vị hoàng đế đều phụ họa.

Chỉ có Da Luật Minh Cơ nhìn đám Đông Du kỵ binh phía sau không ngừng bị địch quái độc tàn sát, chém giết, vô cùng đau lòng nói: "Chư vị, chuyện sau này hay là để ngày sau hẵng bàn lại. Nếu để hắn biết chuyện chúng ta bây giờ đang tìm cách liên minh chống lại hắn, sợ là tất cả chúng ta hôm nay đều phải chết đó!"

Năm vị hoàng đế còn lại vừa nghe Da Luật nói đều hiểu tên này bây giờ đang lo lắng mất đi sự trợ giúp của Chu Ngọc Long, không dám đắc tội với Chu Ngọc Long, bởi vậy bất đắc dĩ cũng không dám nhiều lời.

Đám tàn quân Đông Du kị binh đang rút lui đánh với binh tướng Bát Dát tộc đã bị độc khí cải tạo, thực lực cao thấp thực là quá chênh lệch, lại thêm Diệp Phong cố ý làm tiêu hao Đông Du kỵ binh. Truy kích chém giết như vậy không đến ba thời thần, Đông Du kỵ binh đã bị độc giết hơn phân nửa, mà biến dị binh tướng của Bát Dát tộc, vẫn còn hơn một vạn quân. Bọn họ cho dù bị pháo bắn đứt lìa hai chân, vẫn không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục xông lên truy kích Đông Du kỵ binh.

Da Luật Minh Cơ đối mặt loại tình huống này, mặc dù rất lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp nào cả. Trận chiến này chấm dứt, Đông Du đế quốc của hắn nhất định trở thành thế lực yếu nhất trong bảy nước ở Thần Châu!

Trận chiến truy đuổi này vẫn tiếp tục cho đến khi Diệp Phong cảm giác được Đông Du kỵ binh đã hoàn toàn tan tác, mới ra chiêu kết thúc. Tư Lược đoàn hỏa pháo bộ đội và không quân bắt đầu điên cuồng oanh tạc địch!

"Lũ heo Thần Châu đáng chết, ta phải biến các ngươi toàn bộ thành những vong hồn dưới gậy của vu thần bệ hạ!!"

Tùng Đảo Nhất Lang thấy quân địc điên cuồng oanh tạc, giận giữ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, bắt đầu lẩm nhẩm niệm một tràng chú ngữ cổ quái. Trong thoáng chốc, chỉ thấy mây đen che kín bầu trời, nườm nượp kéo về, một cỗ khí tức quỷ dị hôi thối, như thủy triều mạnh mẽ dâng lên, thiên hôn địa ám, tình cảnh rất là cổ quái!

"Ách? Chú ngữ này có thể làm thay đổi bầu trời sao? Thủ đoạn không ít a!" Diệp Phong ngẩng đầu nhìn dị biến phía chân trời, lẩm nhẩm đầy hứng thú!

"Đại Quy Bổn đế quốc lục quân đại tướng, Tùng Đảo Nhất Lang, cung thỉnh vu thần vĩ đại hàng lâm, trừng trì đám heo Thần Châu vô tri này ….."

Tùng Đảo Nhất Lang giơ cao võ sĩ đao, hét lớn một tiếng, chỉ thấy đám khí tanh hôi nhanh chóng tụ lại trên đầu hắn, từ từ tan biến hiện ra mộ kẻ mặc pháp bào màu xám, cầm trong tay khô lâu quyền trượng, tóc xõa tung bay, là một người ở dạng khí nhìn không rõ dung mạo!

"Tham kiến vu thần, tham kiến vu thần..." Ngay khi người trong dạng khí cao như tòa tháp mười tầng xuất hiện, đám binh tướng biến dị của Bát Dát tộc còn sống sót lập tức làm theo Tùng Đảo Nhất Lang, quỳ xuống tham bái. Mọi người ở đây nhìn thấy đều kinh ngạc và tò mò, không nghĩ ra đối phương dùng pháp thuật gì, có thể lấy khí tạo thành người!

“Không ngờ chúng ta phải gặp nhau nhanh như vậy, bá chủ của Đông Tây nhị hải!" Người dạng khí cao cao tại thượng, không thèm nhìn Tùng Đảo Nhất Lang và đám quái vật còn đang quỳ lạy, cũng chẳng lý đến đám người còn lại còn đang sững sờ, cúi đầu nhìn Diệp Phong, lộ ra một nụ cười quỷ dị!

Diệp Phong ngẩng đầu nhìn người bằng khí, nở nụ cười rất thú vị: "Có ý tứ, thật có ý tứ, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Vu Ma ở Nam Hải?"

"Đúng vậy, ta chính là Vu Ma ở Nam Hải, bị tứ phương chư thần xếp vào hàng nhân vật nguy hiểm nhất đứng trên ngươi!!" Vu Ma dạng khí, hưng phấn vung tay hét lớn, nhìn Diệp Phong nói: "Ta phải xưng hô với ngươi như thế nào đây? Lôi Ân - Pháp Lôi Nhĩ, hay là Chu Ngọc Long?"

"Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, ngươi muốn gọi gì cũng được!" Diệp Phong nhẹ nhàng ung dung gật đầu, nhìn về phía vu ma nói: "Đông Hải lợi dụng Bát Dát tộc làm tiên phong. Vậy Tây Hải xúi dục địa tinh và lưỡng tê nhân làm loạn, đều là do ngươi bày trò đúng không?"

"Đúng vậy, đó là còn chưa kể đến những việc nhỏ nhặt khác đã bị ngươi xử lí, đều là ván cờ do ta bày ra!" Vu Ma cười trả lời "Lôi Ân, ta rất khâm phục suy nghĩ và thực lực của ngươi, tin rằng nếu ngươi quy thuận ta, không đến năm mươi năm nữa, thực lực ta và ngươi đạt đến một cảnh giới cao hơn. Tất cả mọi giới trong trời đất này, sẽ là thiên hạ của chúng ta. Đến lúc đó thần cũng chỉ là nô bộc cho cho chúng ta. Ngươi không phải rất thích nữ nhân sao? Thử nghĩ tình cảnh khi chúng ta chinh phục thế giới này, tất cả nữ thần đều nằm dưới chân ngươi rên rỉ sẽ như thế nào!!!"

"Ách…..? Tất cả nữ thần đều nằm dưới chân ta rên rỉ, không phải rất sảng oai sao? Nghe cũng rất hấp dẫn….. đáng để ta suy nghĩ một chút….." Diệp Phong nghe Vu Ma nói xong, trên mặt hiện ra một nụ cười dâm dật. Nghe thế mọi người ở đây đều kinh hãi, không ngờ được Vu Ma lại mua chuộc như vậy.

"Lôi Ân, chàng điên rồi, những lời như vậy chàng cũng dám nói….." Phỉ Phỉ kéo tay áo Diệp Phong, giọng nhẹ nhàng pha chút tức giận: "Chàng không được đáp ứng quy thuận tên đáng chết này đó!"

"Thế nào Lôi Ân, quy thuận ta đi, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta, tương lai không xa, tất cả nữ nhân của thế giới này, đều là vật cho ngươi đùa giỡn dưới chân a!" Vu ma lại mở miệng nói.

"Ai, thật không biết ngươi làm sao lại có thể trở thành Nam Hải bá chủ. Ngươi thật là vô tri, hay là quá tự tin vậy? Sao lại có thể vọng tưởng lão tử sẽ quy thuận ngươi?" Diệp Phong lắc đầu cảm khái, đột nhiên mở mồm mắng to: "Khốn kiếp, ngươi con mẹ nó là thứ rác rưởi người không ra người, quỷ không giống quỷ, mau đái một bãi rồi soi bản mặt của ngươi vào đó xem thử nhé."

"Nga nga nga ….. không hổ là lão Đại, như thế nào có thể đầu hàng cái loại tạp chủng này được, lão Đại vạn tuế!" Khải Đặc và Ai Đức phụ họa theo tiếng mắng của Diệp Phong, nói cười ầm ĩ.

"Ha ha ha…..ha ha ha…..hay…..rất hay….. Lôi Ân, ngươi có gan lắm. Hôm nay ta không có tâm tình đùa với ngươi, ngươi lo mà cẩn thận khổ luyện, chờ đợi thời khắc huy hoàng bổn ma huyết tẩy Thần Châu đi!!" Vu Ma không giận mà cười, cánh tay phải vung lên, mang theo tất cả các chiến sĩ đã hi sinh trên chiến trường, cùng với Tùng Đảo Nhất Lang và linh hồn của đám quái vật đã chết, trong nháy mắt biến mất ngay trước mắt mọi người. Còn lại đám Da Luật Minh Cơ lục đại đế vương đều kinh ngạc, trong đầu không ngừng lập đi lập lại lời Vu Ma nói sẽ huyết tẩy Thần Châu.

## 237. Chương 237 - Thái Hậu, Giáo Chủ, Hai Tỷ Muội Xinh Đẹp

Sau trận chiến trên thảo nguyên Khoa Nhĩ Thiết, Đại Quy Bổn đế quốc toàn quân bị tiêu diệt, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không có khả năng lại tiến hành xâm lấn. Mạnh Đạt, Đoạn Hoành, Mã Vô Cực, Đạt Lợi Long, Hô Duyên Hạo Nhật, Da Luật Minh Cơ sáu vị đế vương đã từng tận mắt chứng kiến thực lực của Thần Châu đế quốc, ngoài ra còn có Nam Hải Vu Ma quỷ dị hùng mạnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, vô cùng buồn bực. Trận chiến kết thúc cũng không ở lại thêm chút nào, lập tức lên đường trở về nước của mình. Cũng lúc này, gian kế thâm hiểm của Diệp Phong cũng bắt đầu vận hành!

Hơn mười vạn thi thể các binh tướng chết trận ở thảo nguyên Khoa Nhĩ Thiết đều do Diệp Phong đứng ra nhận hết toàn bộ. Ngoài mặt thì nói là muốn đem những người này chôn cất cẩn thận, nhưng người mà hắn phái đến chủ quản xử lý vụ này là vong linh vu sư Ba Nhĩ. Tên gia hỏa này có ý đồ gì, không cần nói cũng biết!

Cơ Thanh Phong dựa theo chỉ thị của Diệp Phong, đối với Thần Châu giang hồ, đã tiến hành một cuộc cải cách mạnh mẽ thần tốc trước nay chưa từng có. Những bang phái giang hồ bất mãn triều đình, toàn bộ đều bị dìm trong biển máu, còn những tổ chức bang phái giang hồ còn lại, toàn bộ đều phải đến quan phủ địa phương xin chứng thư bảo đảm, kê khai rõ ràng danh sách thành viên, nếu không tuân theo sẽ bị ghép tội mưu phản, diệt cửu tộc!

Đến ngay như ba môn phái bá chủ là Hỗn Thế tà giáo, Thiên Cơ cung, cùng với Diệt Thế ma cung bá đạo như vậy, dưới sức ép của đế quốc đại quân hùng mạnh, đành cúi đầu đi xin cái thư bảo đảm trước nay chưa từng có…..

Không còn cách nào khác, cục diện bọn họ gặp phải hôm nay không giống như những tình tiết sảng khoái trong tiểu thuyết vũ hiệp, trong lòng không phục triều đình thì có thể trốn tránh đám quan binh rồi ám sát hoàng đế. Trước hết chưa nói đến hoàng cung phòng thủ nghiêm mật, chỉ nói đến võ công cao cường của đương kim hoàng đế, làm sao bọn chúng có thể ám sát. Bởi vậy, muốn không bị quân đội huyết tẩy, chỉ có thể cúi đầu trước quan lại địa phương!

Đúng như Diệp Phong phỏng đoán, địa tinh và lưỡng tê nhân ở Tây Hải đột nhiên liên minh điều động quân đội, quả thật là do Vu Ma điều khiển. Theo tin của mật thám Tư Lược đoàn trên địa tinh đại lục báo về, địa tinh và lưỡng tê nhân đã lên thuyền ra khơi, mục tiêu là nam bắc đại lục!

Thần Châu đại lục sản vật phong phú, tuyệt đối nhiều hơn Nam Bắc đại lục đến mấy lần. Thợ chế tạo Lạc Tư cùng luyện kim thuật sĩ Mạn Nỗ Ai Nhĩ, trong khoảng thời gian này dẫn theo một lượng lớn ải nhân công tượng, tìm kiếm những mỏ khoáng vật tại các nơi trên Thần Châu, không những đã phát hiện hơn mười mỏ quáng thạch, còn tìm được không ít truyện tống thủy tinh, làm cho Diệp Phong nghe được cao hứng mãi không thôi.

Hơn nữa, khi hoàng hôn xuống, trên Như Ý bình đài, lưu manh hoàng đế còn hào phóng đãi tiệc ban thưởng cho những ải nhân đi tìm mỏ quáng thạch lần này. Có Như Ý bình đài, lại phối hợp với truyện tống thủy tinh mới phát hiện, sau đó lưu manh hoàng đế muốn đem đế đô đặt ở địa phương nào cũng không có vấn đề gì. Tùy việc mà có thể cho phép quan viên trong triều phối hợp truyện tống trận với như ý bình đài đã được chuẩn bị trước. Quan viên trong triều có việc, có thể vượt qua sự ngăn cản của hoàng cung cao cao tại thượng, nhanh chóng bẩm báo!

"Đến đây, Lạc Tư, trẫm mời ngươi một chén. Lần này có thể tìm được truyện tống thủy tinh, công lao của ải nhân các ngươi không nhỏ, sau khi yến tiệc trẫm nhất định sẽ có thưởng!" Lưu manh hoàng đế ngồi trên ghế chủ tọa, cầm chén rượu vừa mới bị uống sạch trong tay, nhìn Lạc Tư cao hứng cười to.

"Đoàn trưởng….. à không. Hoàng Thượng, cái này là việc chúng ta nên làm…..hắc hắc….." Lão ải nhân hưng phấn khách sáo một câu, rồi nâng chén một hơi uống sạch, thuận miệng vỗ mông ngựa: "Đi theo đoàn trường ….. không đúng. Là đi theo Hoàng Thượng, ai nha ta sao vẫn luôn khó thay đổi xưng hô quá. Tóm lại đi theo đoàn trường chính là rất tốt a. Không chỉ mỗi ngày đều có vật tư tốt dùng để chế tạo, còn có thể uống chén rượu lớn, ăn khối thịt to, đời người như vậy thật sự là quá mỹ diệu rồi!”

"Ha ha, lão quỷ nhà người từ lúc nào học được mấy lời này của Khải Đặc vậy….." Linh Ngưu kỵ sĩ La Phi và Bạch Lang kỵ sĩ Kiệt Khắc, nhìn khắp Lạc Tư rồi cười to. Những người còn lại nghe như thế cũng cười vui không thôi, làm cho không khí của buổi tiệc mừng công càng thêm vui vẻ. Không lâu sau, mọi người vì uống hùng hùng hục như trâu, đã có không ít phần say túy lúy.

"Lôi Ân, chàng hôm nay đã uống quá nhiều rồi, cũng nên dừng lại đi, rượu chè cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, uống nhiều hại người. Đi, chúng ta dìu chàng trở về nghỉ ngơi!"

Diệp Phong đang cảm thấy có chút say, Tĩnh Hương dẫn chư nữ tới cạnh bàn hắn, khuyên bảo vài câu, cũng mặc kệ hắn đồng ý hay không đồng ý, hợp lực dìu hắn rời khỏi yến tiệc, tiến vào Truyện Tống Trận chuyển đến hành cung ở bình đài.

Diệp Phong hôm nay uống quả thật hơi nhiều, trở về phòng ngủ để cho chư nữ hầu hạ, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường chưa được bao lâu đã ngáy khò khò. Chư nữ nhìn thấy đều cười trộm, kéo nhau rời khỏi phòng ngủ tiến vào phòng khách nói chuyện phiếm!

Duyên phận trêu người, đôi khi thật là xảo diệu. Tà giáo hùng tâm tráng chí bị Diệp Phong đánh cho cơ hồ biến mất, giáo chủ Lưu Vũ Phỉ nửa đêm lẻn vào hành cung, mong có thể gặp tỷ tỷ của nàng. Không ngờ xảo hợp ngay khi Diệp Phong mắc tiểu tỉnh dậy, không muốn kinh động chư nữ âm thầm đi ra ngoài, phát hiện động tĩnh, thấy được thân ảnh của nàng!

"Ách? Có ý tứ, không ngờ còn có người dám tự tiện lẻn vào địa bàn của lão tử….." Nửa đêm ra ngoài đi tiểu, đột nhiên thấy bóng người nhảy trên nóc nhà, hơn nữa thoạt nhìn còn giống như là một nữ nhân, lưu manh hoàng đế lập tức nổi lòng hiếu kỳ, cũng mặc kệ mình đang mặc mỗi đồ ngủ, tung người nhảy lên nóc phòng, nhằm hướng thân ảnh Lưu Vũ Phỉ đuổi tới.

Lưu Vũ Phĩ vận bộ hắc y và bịt mặt, thực lực so với Diệp Phong có một khoảng cách, căn bản không biết hắn đang theo dõi phía sau. Hai người một trước một sau, không màng đến hộ về ở Hành Cung, bỏ qua bọn học, phi người tới phòng ngủ của Thái hậu Lưu Khiết. Lưu Vũ Phỉ mỗi lần đến đây, đều là lặng lẽ từ cửa sổ phía sao mà vào. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng khi nàng tiến vào trong phòng, cùng với Lưu Khiết đang ở trên giường bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại lộ ra thần sắc kinh hãi, ngàn vạn lần không tưởng rằng tỷ tỷ đang tự thỏa mãn. Tình cảnh cảnh này thật là xấu hổ…..

‘Hả, ả tao nương Lưu Khiết này lại tự thỏa mãn ư?! Sẽ không phải là mỗi ngày đều như vậy à? Ách….. lão tử của tên hoàng đế ngốc khi đã chết lâu rồi, cũng khó trách nàng muốn phát tiết…... Còn cái ả bịt mặt thân thủ không tệ kia có quan hệ gì với nàng ta đây?’

Diệp Phong đang nằm trên nóc nhà, nhìn xuống phía dưới, liền thấy tình huống trong phòng. Hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Lưu thân thể đầy đặn đang xích lỏa, trong đầu đồng thời nghĩ tới ý niệm xấu xa, lại rất tò mò quan hệ của nữ tử bịt mặt với Lưu Khiết.

“Tỷ, xin lỗi, ta không biết tỷ, tỷ tại…... “ Lưu Vũ Phỉ xấu hổ lấy tay gỡ tấm khăn bịt mặt xuống, rồi xin lỗi với Lưu Khiết.

‘Ý, là nàng ta, tiểu nương của Hỗn thế Tà giáo ư? Nàng gọi Lưu Khiết là tỷ? Chẳng lẽ….. A, lão tử hiểu rồi, nàng có thể là muội muội bị chết sớm của Lưu Khiết. Lưu gia cũng thật có chủ trương, một người thì ở cung làm hậu, còn một người thành giáo chủ của Tà giáo. Nếu lão tử không xuất hiện, sợ rằng hơn một nửa Thần Châu đế quốc đã rơi và tay của tỷ muội bọn họ rồi!’ Diệp Phong nghe Lưu Vũ Phỉ lên tiếng, ngạc nhiên suy nghĩ.

Mặt đỏ bừng, Lưu Khiết cực kỳ xấu hổ. Lấy cái mền che lại thân thể, nhìn về phía muội muội mà lắc đầu nói: “Tính ra, cái này không thể trách muội. Là ta không thể chịu đựng được, luôn nghĩ về cái việc của nam nữ…..”

“Tỷ, mấy năm nay thật là khổ cho tỷ!” Lưu Vũ Phỉ đến bên đầu giường, nhìn Lưu Khiết ôn nhu nói.

‘Thật là một lỗi lầm, có hai nữ nhân này, mà ngươi lại bỏ phí….... ‘ Khi Lưu Khiết lấy mền che lại thân thể, Diệp Phong lúc dục hỏa bị kích thích, nhìn không thấy được thân thể của nàng nữa, trong lòng lập tức ca thán. Nhìn Lưu Khiết một cái, rồi tiếp đó là đến Lưu Vũ Phỉ không có cảnh giác, sắc tâm đại động, ý dâm xuất hiện, hắn liền xoay người bay theo lối vào trước đó Lưu Vũ Phỉ dùng để tiến vào. Rất nhanh, hắn nhảy vào trong phòng, điểm trúng huyệt của Lưu Vũ Phỉ, khiên cho Cửu U tà khí nhất thề không thể sử dụng được.

Lưu manh hoàng đế đột nhiên đánh lén, đối với tỷ muội Lưu Vũ Phỉ mà nói, thật sự là quá đột ngột. Khi các nàng quay đầu nhìn về phía lưu manh hoàng đến y phục không chỉnh tề, đều bị dọa khiếp vía.

“Là ngươi? Hoàng….. hoàng thượng, ngươi như thế nào có thể xông vào phòng ngủ của ai gia!?” Lưu Khiết dùng sức giữ chặt cái mền che thân thể, khẩn trương nhìn Diệp Phong rồi chất vấn.

“Cáp…..” Diệp Phong nghe vậy, sờ sờ tiểu đệ đệ, nhìn Lưu Vũ Phỉ, rồi cười nói với giọng điệu dâm tiện vô sỉ: “Trẫm vừa định ra ngoài đi tiểu, là xảo hợp bắt gặp vị giáo chủ mỹ lệ này âm thầm tiến vào Hành Cung, trong lòng rất tò mò liền đi theo. Không nghĩ rằng, nàng lại chính là muội muội của thái hậu, lại càng không nghĩ rằng thái hậu xích lõa nằm ở trên giường tự thỏa mãn…... Hắc hắc…...”

“Ngươi….. Cái này…..” Hai bí mật chí mạng, cùng lúc bị hoàng thượng phát hiện, Lưu Khiết nhìn Diệp Phong y phục không chỉnh tề, đang cười dâm, liền chỉ vào hắn, nhưng lại không biết nói gì cho tốt đây!

Đồng dạng, Lưu Vũ Phỉ bị Diệp Phong điểm huyệt không thể vận khí, trong lòng cũng lo lắng vạn phần, chẳng biết thế nào là tốt. Bây giờ hai tỷ muội các nàng, đối mặt với lưu manh hoàng đế võ công vô song, căn bản không có đường để phản kháng!

“Hắc hắc, nhìn kỹ lại, hai tỷ muội các ngươi thật sự là rất giống nhau!” Diệp Phong đi tới bên giường, hai tay phân biệt nâng khuôn mặt thành thục mỹ lệ của tỷ muội Lưu Khiết, cười không ngừng, và nói:” Người bình thường không biết gì nếu biết rằng một thái hậu cao cao tại thượng, lại tự thỏa mãn, và còn có một muội muội là thủ lĩnh của tà giáo. Điều này không biết có náo nhiệt lên không? Liệt tổ liệt tông của Lưu gia có thể không bị thóa mạ ư?”

“Ngươi muốn thế nào?!” Lưu Khiết nhìn Diệp Phong vẻ mặt xấu xa, trong lòng biết hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội diệt trừ chính mình, không nhịn được có chút tuyệt vọng.

“Hắc hắc, ta muốn thế nào ư? Đại mỹ nhân khát muốn, nàng đoán xem ta muốn thế nào?” Diệp Phong đặt mông lên giường, cánh tay trái giương ra muốn ôm lấy Lưu Vũ Phỉ đang giãy dụa, tay phải thì đưa khuôn mặt mỹ lệ và khẩn trương của Lưu Khiết đến gần, rồi hôn một cái lên đôi môi hồng mê người, và mỉm cười xấu xa.

“Hỗn đãn, ngươi biết ngươi đang làm già không? Ta là mẫu hậu của ngươi!” Lưu Khiết phẫn nộ trừng mắt với Diệp Phong, nhưng vì ngại bị ngoại nhân thấy việc này nên không dám la to, chỉ nhẹ giọng mắng!

“Bệnh thần kinh, lão tữ không có thích cái loại luyến mẫu. Lão mụ của ta cũng không có cái phúc làm mẫu nghi thiên hai. Ngươi đã hoài nghi thân phận của ta đã lâu, chẳng lẽ ngươi giờ này còn tin rằng ta là cái con heo ngốc Chu Ngọc Long ư?” Diệp Phong nhìn Lưu Khiết rồi mỉm cười, tay trái đặt lên ngọc đồn đầy đặn của Lưu Vũ Phỉ, bóp một cái, cười nói: “Giáo chủ mỹ lệ của ta, nàng tốt nhất là nghe lời, nếu không đừng đem nàng nhốt vào nhà lao để thưởng cho những tên phạm nhân trong đó!” Nói xong, tên háo sắc vô sỉ này dùng tay phải nhập vào trong. Ngón trỏ không khách khí tiến vào cấm địa đã ướt nhẹp của Lưu Khiết.

“Vô sỉ..” Lưu Khiết và Lưu Vũ Phỉ căm tức nhìn tên dâm quân vô sỉ mặt dày trước mắt này, trước sau cùng mắng hai chữ ‘vô sỉ’

“Hắc hắc….. các nàng không phải là người thứ nhất mắng trẫm vô sỉ. Đã có duyên gặp trẫm, thì để trẫm khiến cho các nàng biết thế nào là thế giới của nữ nhân. Và cũng sẽ làm cho thái hậu mỹ lệ cao quý của chúng ta không lại dùng ngón tay để giải quyết cơn khát vọng…... hắc hắc…..”

Lưu manh hoàng đế nhìn hai tỷ muội mỹ lệ trước mắt, cười cực kỳ xấu xa vô sỉ, phất tay ném hai nàng lên giường, giống như con sói đói khát, quẳng hết y phục trên người.

## 238. Chương 238 - Vô Sỉ

Trong lúc Lưu Manh hoàng đế đang ôm ấp thưởng thức đôi tỷ muội xinh đẹp mỹ lệ thì cũng cùng lúc ấy, cá nhân vật nồng cốt của Tư Lược đoàn như Khải Đặc, Ai Đức, Lạp Phỉ Nhĩ đều thống lĩnh bộ thuộc thi hành theo kế sách của hắn mà tróc nã đồ sát hoàng đế của lục quốc đang trên đường trở về đế đô cùng với tất cả hộ vệ và tùy tùng của họ.

Sáng hôm sau, Lộ Lộ, Tĩnh Hương chúng nữ lần lượt tỉnh dậy, bọn họ không thấy Diệp Phong đâu liền phái hạ nhân đi tìm, nhưng rốt cuộc là tìm khắp cả Hành cung mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn ở đâu. Điều đó đã khiến chúng nữ thắc mắc không nguôi, vì họ không rõ vì sao Diệp Phong lại đột nhiên thất tung như thế.

Thật tội nghiệp cho những mỹ nữ này một lòng lo lắng cho ái lang của mình, nhưng bọn họ không thể ngờ rằng, vào lúc này đây, Lưu Manh hoàng đế đại sắc lang lại đang gian dâm Lưu Khiết tỷ muội ở tại tẩm cung của Thái hậu.

“Hắc hắc…....đại mỹ nhân sao thế? Nàng đã dồn nén dục hỏa suốt hai mươi năm rồi mà vẫn chưa bạo phát lần nào sao? Trẫm cưỡi nàng cho hết cứng đầu luôn, có phục chưa?”

Trong suốt đêm Lưu Khiết tỷ muội bị tên hôn quân háo sắc kia gian dâm, thì bọn họ không ngừng nghe tiếng đám thị vệ ở bên ngoài nháo nhào chạy đi tìm kiếm hắn, ở bên cạnh là nàng giáo chủ mỹ lệ đang say ngủ, nhìn xuống dưới thì thấy hắn đang áp hạ thân vào giữa hai đùi ngọc của Lưu Khiết, còn miệng thì cười hắc hắc đầy vẻ dâm đãng, hai tay thì không ngừng sờ loạn trên người của mỹ nhân.

“Ngươi, ngươi vô sỉ…....đồ cầm thú…...a…....đừng…....không muốn đâu…...ngươi đừng sờ loạn lên nữa. Ta không được rồi…....xin…...xin ngươi…....ta…...ta phục rồi…....” Lưu Khiết vốn đang căm hận Lưu Manh hoàng đế, nay nghe những lời đó thì trừng mắt mắng hắn, nhưng lại bị thủ đoạn của hắn khiến cho nàng chịu không được mà phải bật lên tiếng rên, và rốt cuộc cũng phải cầu xin hắn. Thật ra, việc bị Lưu Manh hoàng đế cưỡi suốt một đêm quả thật không phải là việc mà một nữ nhân bình thường có thể chịu nổi, vì vậy nếu cứ cứng đầu thì chỉ có tự chuốc lấy một kết quả không tốt mà thôi.

“Hắc hắc…...chịu phục rồi sao? Ta còn muốn xem nàng có thể ngoan cố được bao lâu nữa đây. Nào, rên lớn lên nào. Hắc, cho dù là trinh phụ hay liệt nữ khi ở trước mặt lão tử đây thì cũng phải cúi đầu khuất phục ta nữa, huống hồ chi là một tao bà nương lâu ngày không được thỏa mãn như nàng?”

Diệp Phong thấy Lưu Khiết, người mà ai ai cũng muốn truy cầu mà không được, nay rốt cuộc đã chịu khuất phục mình, nên rất cao hứng và buông ra tràng cuồng tiếu. Sau đó hắn mới nâng đôi đùi ngọc của mỹ nhân lên và để chúng kẹp chặt lấy hông của mình, còn thân mình thì cúi xuống ôm chặt lấy Lưu Khiết, cuồng nhiệt hôn lên môi nàng, đồng thời cũng phóng xuất hết bao nhiêu tinh hoa vào địa đạo mỹ diệu của nàng.

“Sau này, hai tỷ muội nàng sẽ là tình nương bí mật của lão tử ta, nếu có thèm nam nhân thì cứ sai người đến thông tri với ta, bất tất phải dùng đến ngón tay nữa. Đừng bao giờ nuôi ý tưởng phản kháng đấy, trẫm không muốn hạ thủ vùi liễu dập hoa, huống chi các nàng lại còn phải gánh vác cả Lưu gia nữa.”

Sau khi vô sỉ sắc lang bạo phát dục vọng của mình, hắn liền ngồi dậy mặc lại y phục. Nhìn thấy Lưu Khiết toàn thân ướt đẫm mồ hôi và đang thở nặng nhọc trên giường, và cả Lưu Vũ Phỉ đang ngủ say ở bên cạnh, hắn cười dài đắc ý, rồi cất bước rời khỏi phòng ngủ của Lưu thị tỷ muội, để lại mỹ nhân vừa được thỏa mãn dục hỏa, cả thể xác và tâm linh đều bị đả kích cực mạnh, nằm rũ rượi trên giường mà không biết phải làm sao mới tốt…..…..

oooOooo

“Lôi Ân, tối qua chàng lại đi đâu? Sao lại ra hình dáng như thế? Có phải là lại bị cung nữ câu dẫn rồi không?” Thì ra Diệp Phong vừa thi triển Tiêu Diêu Càn Khôn bộ tránh khỏi nhãn tuyến của đám thị vệ, vừa trở về phòng ngủ thì đã bị chúng nữ xúm vào truy vấn rối rít rồi.

“Làm gì có chứ, đã có các nàng ở đây rồi, sao trẫm lại ngu ngốc đến nỗi phải đi câu dẫn cung nữ làm chi? Cả đế đô này có ai mà không biết các mỹ nhân của trẫm là những người xinh đẹp mỹ lệ nhất? Sở dĩ tối hôm qua trẫm ra ngoài là vì phát hiện có cao thủ thâm nhập vào cung, nên mới đuổi theo truy bắt a.” Diệp Phong thản nhiên ngồi xuống giữa chúng nữ, thuận tay ôm lấy Lộ Lộ vào lòng, và tùy tiện nói ra đại một lý do cho chúng nữ tin tưởng.

“Thật không? Người đâu? Bắt được chưa?” Tĩnh Hương trừng mắt, đưa hai tay nhéo vào hông của hắn, lộ ra thần sắc không tin tưởng.

Diệp Phong không hề bối rối, thản nhiên nói: “Đương nhiên là đã bắt được. Trẫm đã đích thân ra tay thì làm sao có thể thất bại được? Nhưng trẫm cũng đã hạ sát hắn ngay tại đương trường rồi. Thì ra hắn là pháp vương do Cửu U tà giáo phái đến để hành thích trẫm, căn bản là không thể lưu lại cái mạng của hắn.”

“Giang hồ tại Thần Châu này thật là hỗn loạn, giờ đây cũng khó phân biệt được ai tốt ai xấu nhỉ. Cả tòa hành cung này cũng không được an toàn mấy, có thể cho bọn chúng ra vào dễ dàng như thế. Xem ra sau này chúng ta nên ở lại phương tây là tốt nhất.” Liên Na nữ vương lên tiếng với giọng đầy vẻ bất mãn. Chúng nữ nghe xong cũng không còn gì để chất vấn nữa.

“Thiếu gia, trên thân của người vẫn còn mùi hương của thái hậu đấy, mau đi tắm đi, cẩn thận coi chừng bị phát hiện.” Lộ Lộ thừa dịp chúng nữ không để ý liền nhẹ giọng nhắc nhở Diệp Phong. Nàng mỉm cười nhìn vẻ mặt cảm động của hắn, rồi tự mình đi chuẩn bị nước nóng.

Sau khi thoải mái tắm nước nóng và dung điểm tâm với chúng nữ xong, Lưu Manh hoàng đế lập tức bãi giá để đến nghị sự sảnh. Tại đây đã có mặt đông đủ văn võ bá quan, hễ là những ai có tư cách tham gia triều chính đều đã phân ngôi thứ, xếp sẵn hai hàng chờ đợi từ lâu.

“Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Chư khanh gia, bình thân!”

Hai hàng quan viên cung kính quỳ xuống bái lạy và tung hô vạn tuế khi thấy Lưu Manh hoàng đế bước vào. Bản thân hắn thì tâm tình rất sảng khoái, khoát tay ra hiệu cho chúng nhân đứng lên, rồi mới quay sang hỏi Khải Đặc đang đứng trong hang võ quan: “Sự tình kết thúc chưa?”

“Lão…..…..khải bẩm hoàng thượng, tất cả đã giải quyết xong.” Khải Đặc nghe hỏi thì định gọi hai tiếng “lão đại” như trước, nhưng kịp thời nhớ đến như vậy là không ra thể thống gì, vì vậy mà vội vàng đổi lại cách xưng hô.

“Tốt! Làm rất tốt! Như vậy là giờ đây cả hai bên hải dương đông và tây đều đã lọt vào tay lão tử. Để ta xem tên Vu Ma kia làm sao để huyết tẩy Thần Châu đây.” Diệp Phong cao hứng gật đầu tán thưởng. Đột nhiên, từ trong hàng Đông Hải văn quan, Đốc Sát Ngự Sử Đông Phương Vô Kỵ bước ra, hai tay cung kính nâng lên một tập danh sách rồi thưa: “Hoàng thượng, đây là danh sách của các tham quan cùng với tội hành của họ do vi thần gần đây phát hiện được. Xin người ngự lãm.”

Diệp Phong tiếp lấy tập danh sách xem qua một lượt, rồi gật đầu nói: “Quả thật là không ít nhỉ. Được rồi, việc này sẽ do ta và Hình bộ giải quyết thích đáng, sau đó sẽ do Lại bộ cử người bổ nhiệm thay thế.”

“Dạ!” Đông Phương Vô Kỵ cùng với Hình, Lại nhị vị thượng thư đồng thanh cất tiếng lãnh mệnh.

“Hiện nay biên chế của quan viên vẫn còn có chút vấn đề, xem ra sau khi giải quyết việc của Vu Ma xong thì ta cũng phải chỉnh đốn lại tất cả một phen. Có lẽ cũng nên để cho bọn Lạp Phỉ Nhĩ, Khải Đặc đảm nhiệm các chức võ quan trong quân đội thôi.” Diệp Phong vừa đưa mắt nhìn khắp một lượt các quan viên ở dưới điện vừa nghĩ thầm trong đầu. Sau khi nghe bẩm báo thêm một số việc, hắn giải quyết qua loa cho xong, rồi ngầm đưa mắt ra hiệu cho Khải Đặc đến hậu hoa viên kiến giá, sau đó mới thoái triều.

“Hê, con mẹ nó, Không Gian Giới Chỉ khi không sao lại bốc khói thế này?” Diệp Phong vừa ngồi xuống trong tòa lương đình của hậu hoa viên, chợt phát hiện có khói bốc lên, hắn không biết luồng khói này bốc lên từ khi nào, bất giác buột miệng chửi một tiếng.

Chợt lúc đó, Lộ Lộ hấp tấp chạy đến bên cạnh hắn, trên tay có cầm một bao Thanh Sảng Tiêu Hồn, nét mặt của nàng tỏ ra áy náy, nói với Diệp Phong: “Thiếu gia, ta quên tiếp thêm cái này cho người rồi…....”

“Không sao, được ôm bảo bối Lộ Lộ của trẫm thì còn đã thích hơn cả dùng nó nữa!” Lưu Manh hoàng đế cười hì hì, ôm lấy Lộ Lộ đặt lên đùi mình, rồi cuồng nhiệt hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng.

“Lão đại, sáu tên khờ đến rồi đây!”

Trong lúc Diệp Phong đang âu yếm Lộ Lộ thì Khải Đặc và Ai Đức thống lĩnh mười mấy tên Lôi Đình đao khách cùng áp giải hoàng đế của lục quốc đến, bọn họ lúc này đều bị bịt miệng và trói quặt hai tay ra sau lưng.

“Ưm…..ưm…...!!”

Mạnh Đạt, Đoạn Hành, Mã Vô Cực, Đạt Lợi Long, Hô Duyên Hạo Nhật, và Da Luật Minh Cơ sáu người vừa nhìn thấy Diệp Phong đang ôm ấp hôn hít mỹ nhân, liền phẫn nộ phát ra những tiếng bất mãn, trong lòng cực kỳ thống hận tên hỗn đản này đã trở mặt bắt giữ bọn họ.

Diệp Phong nhìn thấy bộ dạng của sáu người, liền cố nén cười, chỉ vào Khải Đặc và Ai Đức quát: “Ta nói hai tên cẩu nhân các ngươi thế nào hả, có biết sáu người họ là ai chăng? Bọn họ chính là những bậc đế vương của lục quốc, sao các ngươi dám đối đãi với bọn họ như thế? Coi chừng bị chu di cửu tộc đấy nhé!” Nói xong, hắn liền đưa ngón trỏ lên và chỉ vào bên mép miệng.

Khải Đặc và Ai Đức nghe được lời ấy cùng với cử chỉ của Diệp Phong, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, một mặt thì cố nén cười, một mặt thì ra hiệu cho đám Lôi Đình đao khách tháo khăn nhét trong miệng của sáu người bọn họ ra.

“Chu Ngọc Long, ngươi thật là một tên tiểu nhân bội tín bội nghĩa, đã nói là sẽ liên minh để cùng chống ngoại địch, nhưng ngươi lại bí mật phái người đến tập kích chúng ta. Ngươi không xứng làm nhất quốc chi quân!” Biên Hoang đế vương Mã Vô Cực vừa có thể mở miệng thì lập tức trừng mắt, lớn tiếng mắng chửi Diệp Phong.

“Con mẹ nó, con rùa đen này không biết chết là gì mà, ngươi cho rằng mình còn đang ở trên đất của Biên Hoang đế quốc hay sao? Dám ngang nhiên thóa mạ lão đại của ta? Mẹ nó…...” Mã Vô Cực vừa chửi xong, năm người kia cũng định chửi theo vài câu, nhưng lại thấy Ai Đức trừng mắt, mắng như tát nước vào mặt Mã Vô Cực như thế nên chỉ đành im hơi, không dám lên tiếng nữa. Đã rơi vào tay người thì không nên tự chuốc nhục, đó mới là thông minh.

“Ài, kỳ thật bảy quốc chúng ta kết minh, quan hệ rất mật thiết. Các người phải nên biết rõ, ai nấy cũng đều muốn độc chiếm Thần Châu, giờ đây cần gì phải nói đến nhân nghĩa đạo đức chứ? So về thực lực, ta có thể sánh ngang với các ngươi, nhưng so về mặt thủ đoạn thì các ngươi còn kém ta xa, và cũng chính vì thế mà các ngươi mới có kết cuộc như hôm nay. Các ngươi chỉ có thể tự trách bản lãnh mình không bằng người mà thôi!” Diệp Phong cố làm ra vẻ cảm thán, lắc đầu thốt. Hắn vốn chẳng hề quan tâm đến sự cảm thụ của đối phương chút nào.

“Hừ, thật là đáng hận! Tên tiểu tạp chủng ngươi thật đáng chết…...” Hoàng đế lục quốc vừa nghe xong lời của Diệp Phong thì trong lòng đều mắng thầm. Da Luật Minh Cơ thoáng suy nghĩ chốc lát, rồi cố nén giận hỏi: “Chu Ngọc Long, ngươi bắt sáu người bọn ta đến đây, rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Chu Ngọc Long, nếu như sáu người bọn ta bị chết, vậy ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không?” Nam Man hoàng đế Mạnh Đạt trừng mắt nhìn Diệp Phong, đồng thời cũng nhẹ giọng đề tỉnh hắn.

“Ha ha ha, lục vị hẳn là phải biết, nếu ta đã dám bắt chư vị thì đã không còn sợ gì nữa cả, và lại càng không sợ sẽ bị quân đội của chư vị xâm phạm. Còn nếu như chư vị đã muốn biết lý do tại sao ta lại bắt chư vị, vậy thì ta cũng có thể nói cho chư vị biết.” Diệp Phong ngẩng cao đầu và cất tiếng cười dài, đôi mắt của hắn lạnh lùng nhìn sáu người, nhấn mạnh từng chữ: “Sáu người các ngươi tất cả đều phải chết!”

“Ngươi…..…...” Bách Cổ hoàng đế Đoạn Hoành thấy Diệp Phong muốn tiêu diệt sáu người bọn họ thì trong long không khỏi chấn kinh, vội cuống quýt nói: “Chu Ngọc Long, giờ đây ngoại địch đang xâm phạm, ngươi mà tiêu diệt chúng ta rồi, tất Thần Châu sẽ bị đại loạn. Đến lúc đó thì tất cả mọi người đều trở thành vong quốc nô, vậy có đáng chăng?”

“Hắc hắc, lão tử đã dám giết các ngươi thì tất là đã có sẵn đối sách cho sau này. Các ngươi cứ yên tâm mà chết đi!” Diệp Phong ôm Lộ Lộ trong lòng và bật cười sảng khoái, đồng thời cũng ngầm biểu thị cho đám người Khải Đặc áp giải hoàng đế lục quốc đi, và cứ theo kế mà hành sự.

## 239. Chương 239 - Đế Long, Huyền Thạch, Thần Lực

Thần Châu lịch, tháng 5 năm 9582, Nam Man Mạnh Đạt, Bách Cổ Đoạn Hành, Tây Sa Đạt Lợi Long, Biên Hoang Mã Vô Cực, Bắc Du Hô Duyên Hạo Nhật, Đông Du Da Luật Minh Cơ sáu vị hoàng đế đã chính thức công bố tại Thần Châu đế đô là sẽ cùng liên thủ với Thần Châu đế quốc để thành lập liên minh kháng địch, minh chủ là Chu Ngọc Long, sẽ ngự giá thân chinh để dẹp tan quân xâm lược.

Các đại thần của lục quốc tuy rất hiếu kỳ đối với quyết định đột ngột này của sáu vị hoàng đế, nhưng sau khi bọn họ vội vã tìm đến Thần Châu đế đô để diện kiến quân chủ của mình, thấy rõ các vị hoàng đế không hề bị uy hiếp gì cả, và quyết định kiến lập thất quốc liên minh rất kiên định nên cũng không nói gì nữa.

Huống chi, Thần Châu đại lục bấy lâu nay vẫn rất hùng mạnh, việc kết minh lần này cũng là điều dễ hiểu. Rốt cuộc thì sách lược của Lưu Manh hoàng đế cũng thành công, giờ đây hắn thật chẳng khác nào là hoàng đế của cả lục quốc, bởi vì sáu người kia vốn không phải là người thật, mà chẳng qua chỉ là những thế thân do Diệp Phong tuyển lựa ra.

Còn hoàng đế chân chính của lục quốc tất nhiên là đã bị tru sát, trở thành những bộ khô lâu người không ra người, quỷ không ra quỷ của Ba Nhĩ. Bọn họ mỗi ngày đều phải đau khổ chỉ dạy cho những kẻ thế thân làm sao để giả mạo bọn họ, nếu không thì phải chịu rất nhiều sự thống khổ.

Có được toàn bộ binh lực của nam bắc đại lục, lại thêm giờ đây Thần Châu đại lục cũng đã dần ổn định, tất nhiên là Lưu Manh hoàng đế không thể nhẫn nhịn được nữa, nên muốn tiêu diệt bát dát tộc ở Đông hải vốn đã đầu kháo Vu Ma. Chỉ với một mệnh lệnh của Diệp Phong mà trận đại chiến với bát dát tộc lập tức tiến vào giai đoạn chuẩn bị toàn diện.

Song, hiện nay Long Ưng kỵ sĩ đoàn đã đến Quy Bổn đại lục để thiết lập Truyện Tống Trận. Gần đây bách vạn hùng binh của Thần Châu đại lục vừa kháng cự với Vu Ma ở tận miền Nam Hải xa xôi đã phát hiện ra đối phương cũng sử dụng Truyện Tống Môn, là vật vốn có công năng không khác gì với Truyện Tống Trận, và hiện nay phe địch đã điều tập một số lượng lớn Nam Hải hắc nhân chiến sĩ đến để trợ giúp bát dát tộc.

Quy Bổn đại lục sẽ là nơi diễn ra trường đại chiến kinh thiên động địa, mà từ trước đến nay thế giới này chưa bao giờ có.

oooOooo

Đêm rất yên tĩnh, Diệp Phong trong bộ hắc y, tay cầm Thiên Tử kiếm, một mình tiến đến dưới chân ngọn chủ phong của Thương Long sơn. Nhìn tòa sơn mạch nguy nga hùng vĩ, hắn khẽ mỉm cười đầy vẻ tham lam, đoạn tung người phóng lên và xoay một vòng trên không, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ và chỉ mũi hướng về đỉnh núi, sau đó thì hóa thân như một tia chớp phá thạch mà xuyên thẳng vào trong.

Theo lời của Chu Trường Minh, Diệp Phong dùng kiếm nhất mực xuyên thẳng vào sơn mạch, chẳng bao lâu sau thì đến được một địa đạo trong lòng núi.

"Hống hống hống......hống hống hống..." Từng trận long ngâm đầy vẻ bá đạo vang lên cao vút. Diệp Phong dừng bước nhìn khắp bốn phía, đột nhiên thấy mười bốn con tử kim đế long từ từ xông tới bao vây lấy hắn.

“Thân là đế vương, tay cầm Thiên Tử kiếm, nhưng lại không có chút khí chất đế vương nào. Thật là kỳ lạ! Nhân loại, ngươi xông thẳng vào Thần Châu long mạch là có ý gì?”

Trong mười bốn con tử kim đế long, con dài nhất và lớn nhất vừa lắc lư chiếc đầu to lớn, vừa tỏ vẻ khinh địch, lên tiếng nói với hắn. Lời lẽ của nó tràn ngập bá khí vô thượng và cực kỳ uy nghiêm.

Hai mắt của Diệp Phong đảo nhanh một vòng để đo lường mười bốn con tử kim đế long, tuy trong lòng cũng thầm kinh sợ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên cười nói: “Ta nghe một lão nhân nói, nếu như ai có được thanh kiếm này thì sẽ có thể điều khiển được thập tứ đế long các ngươi và trở thành bậc vương giả của Thần Châu đại lục. Vì vậy nên ta mới đến đây.”

“Không sai, sấm ngôn có nói, người nào sở hữu Thiên Tử kiếm đích thật là có thể điều khiển được chúng ta, nhưng ngươi thì lại không được. Bởi vì một bậc vương giả chân chính tất phải có khí chất của bậc đế vương, trong khi ngươi chẳng những không có một chút nào, mà ngược lại, trong người ngươi còn có cả ma khí và ác tập [1] của nhân loại. Ngươi không xứng để điều khiển chúng ta.” Con đế long đầu đàn bình tĩnh đáp lại.

“Vậy sao? Chẳng phải sấm ngôn đã nói là hễ có được Thiên Tử kiếm thì có thể điều khiển các ngươi hay sao? Tại sao bây giờ bảo ta không có khí chất của đế vương rồi các ngươi không cần tuân thủ quy củ và nghe theo mệnh lệnh của ta? Vậy xin hỏi, ai là người đã định ra thứ quy củ này?” Diệp Phong khẽ xoay đầu lại chất vất đế long.

“Vốn không có quy củ gì cả, chỉ là chúng ta xem ngươi không được thuận mắt mà thôi.” Đế long vương chiếc cổ gầm lên một tiếng, rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, nếu ngươi có thể đả bại được chúng ta để chứng minh rằng Thần Châu đại lục này quả thật không còn ai có khả năng tranh đoạt hoàng vị với ngươi nữa, vậy thì chúng ta tất sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi.”

“Mẹ nó, nói cả nửa ngày rốt cuộc cũng chỉ là muốn lão tử đấu với mười bốn con quái vật các ngươi, thật đúng là đồ hỗn chướng con mẹ nó, lại còn âm hiểm hơn cả lão tử.” Diệp Phong thầm chửi ở trong lòng một câu, đoạn khẽ huy động bảo kiếm trong tay, trầm giọng nói: “Nếu đã phải đả bại các ngươi thì các ngươi mới chịu phục, vậy thì lại đây, ngày hôm nay là do các ngươi bức bách trẫm phải ra tay đấy.”

“Tốt! Coi như là cũng có một chút đảm lược của bậc vương giả!”

Con đế long đầu đàn cất tiếng tán thưởng, sau đó thì cất một tiếng ngâm dài, rồi cúi đầu hướng về phía Diệp Phong mà xông tới, cả mười ba con đế long còn lại đang bao vây xung quanh hắn cũng đồng thời xông tới.

“Các ngươi đã không tin vào sấm ngôn, không tin trẫm có mang dấu ấn của đế vương. Được lắm, xem kiếm!”

Hai chân của Diệp Phong khẽ dụng lực điểm lên mặt đất, rồi lăng không phóng lên cao, tay vũ lộng Thiên Tử kiếm bao phủ lấy toàn thân, tạo ra chín đạo tử kim long khí hộ thể, đồng thời cũng toàn lực vận khởi chánh ma nhị khí trong cơ thể, và đánh ra một chiêu Long Hổ loạn vũ cực kỳ bá đạo. Chỉ trong thoáng chốc, bạch long và hắc hổ đã quấn chặt lấy mười bốn con đế long.

Căn địa động này tuy khá rộng rãi, nhưng vẫn không thể chịu đựng và dung nạp được mười đạo long khí và một đạo hổ khí do mười bốn con đế long và Diệp Phong cùng lúc phát ra, vì vậy mà khi song phương vừa triển khai trận đấu kịch liệt thì bên trong địa động lập tức phát ra những tiếng nổ cực lớn và liên miên bất tuyệt. Chỉ trong chớp mắt mà địa động đã không còn chịu được nữa, toàn thể vách đá cũng bắt đầu sụp đổ, kéo theo cả tòa Thương Long sơn rung động không ngớt.

“Oành!!!” Một tiếng nổ cực lớn vang lên, mười bốn con đế long cùng với Diệp Phong lúc này đang được long hổ nhị khí bao bọc lấy cùng lao ra khỏi địa động, đồng thời cũng phóng lên đỉnh núi và tiếp tục trận đấu kịch liệt.

Thương Long sơn đột nhiên xảy ra dị biến, làm kinh động đến tòa Thiên Cơ cung ẩn tàng ở bên trong lòng núi. Cung chủ là Thiên Cơ lão nhân Sở Thần Phong lập tức thống lĩnh chúng đệ tử xuất động để tìm hiểu nguyên do, khi họ vừa ngẩng đầu quan sát thì đã thấy ở trên không trung có bóng nhân ảnh được bao bọc bởi long hổ nhị khí đang giao đấu với mười bốn con đế long, thì ai nấy đều trợn mắt há miệng, nhìn đến si ngốc.

“Thập tứ đế long? Không phải bọn chúng chính là mười bốn con đế long của Thần Châu long mạch hay sao? Thật không ngờ…....thật không ngờ thập tứ đế long trong truyền thuyết kia lại xuất hiện ở Thương Long sơn này.” Thiên Cơ lão nhân nhìn lên trận chiến ở trên không mà trong lòng thập phần khích động, tử lẩm nhẩm nói một mình.

“Nhân loại kia, ngươi cũng rất cường hãn. Tin rằng tìm khắp Thần Châu đại lục cũng khó có ai xứng làm đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi muốn tiêu diệt những bậc vương giả khác, điều đó hẳn là không khó, ít ra so với việc thu phục bọn ta thì đơn giản hơn rất nhiều. Vậy tại sao ngươi lại còn đến đây tìm chúng ta?” Con đế long đầu đàn vừa dùng đuôi của mình quật ra một kích thật mạnh vào Diệp Phong, đồng thời cũng lên tiếng truy vấn hắn.

Diệp Phong lăng không tránh một chiêu công kích cực mạnh của đối phương, rồi lên tiếng: “Vì muốn tiêu diệt triệt để vương khí của các quốc gia khác, nên việc phát động chiến tranh là một việc không thể tránh khỏi, mà việc đó sẽ làm hao tổn sức nước rất nhiều. Hơn nữa, một khi chiến tranh xảy ra thì thế nào sinh linh cũng sẽ đồ thán, máu chảy thành sông. Vả lại, ta cũng đã hứa với lão nhân kia là sẽ giúp lão tìm ra Lưỡng Nghi Huyền Thạch từ chỗ các ngươi. Vì vậy mà ta chọn cách thu phục các ngươi.”

“A, thì ra là vậy. Xem ra bọn ta chờ đợi cái ngày đại lục thống nhất đã lâu, giờ đây nó đã đến rồi!” Con đế long đầu đàn ngửa cổ cất tiếng ngâm cao vút, sau đó thì ra lệnh cho mười ba con đế long còn lại lập tức đình chiến và vây quanh lấy Diệp Phong.

“Thế này là thế nào? Cái đám súc sinh này sao tự nhiên lại không đánh nữa? Mẹ nó, có phải là bọn chúng đang sửa soạn sử ra tuyện chiêu nào đó không?” Diệp Phong ngạc nhiên quan sát mọi cử động của mười bốn con đế long, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: “Thế nào? Không cần đánh nữa sao? Có phải là các ngươi muốn sử dụng tuyệt chiêu hay không?”

“Không cần đấu nữa! Thân là đế long tiếp cận Thần Long, nên trong lúc ngươi tiến vào động thì ta đã nhìn ra được trên người ngươi có một loại công đức quang rất cường liệt. Điều đó đã chứng minh rằng ngươi tuyệt không phải là một tên hôn quân bất tài vô năng, vì vậy mà vừa rồi chúng ta chỉ muốn thử ngươi mà thôi.” Con đế long đầu đàn cất tiếng đáp lại.

“Ta hiểu rồi, thì ra vừa rồi chỉ là một phen đùa giỡn!” Diệp Phong hứng chí ngửa cổ cười vang. Mười bốn con đế long dưới hiệu lệnh của con đầu đàn, lập tức hóa thành mười bốn đạo tử kim (vàng tím) rồi dung nhập vào thanh Thiên Tử kiếm mà Diệp Phong đang nắm trong tay.

“Hê, té ra thu thập thập tứ đế long lại đơn giản như vậy sao? Hôm nay vận khí của lão tử quả thật rất tốt nhỉ!” Lưu Manh hoàng đế cảm nhận được thanh Thiên Tử kiếm ở trong tay giờ đây lại toát ra một loại đế khí rất cường đại, nên trong lòng rất cao hứng, bất giác không nhịn được mà cất tiếng hú dài, sau đó liền tung người nhảy xuống đất.

“Ha ha ha, hảo tiểu tử! Quả nhiên lão phu nhìn không lầm, ngươi có thể thu phục được thập tứ đế long đó đúng là một hành động minh trí nhất.” Diệp Phong vừa hạ mình xuống đất thì bỗng có một người mặc tấm trường bào rách rưới xuất hiện trước mắt, thì ra người đó chính là Chu Trường Minh, trong tay y đang ôm một khối đá trắng to bằng quả dưa hấu.

“Hảo cái đầu lão, có phải cái đó là Lưỡng Nghi cái quái thạch gì đó mà lão cần không? Lão cũng đến đây, sao vừa rồi không ra tay giúp ta chứ? Nếu không phải do bọn chúng có ý đầu hàng sớm thì e rằng trẫm đã bị tổn thất lớn rồi.” Diệp Phong trừng mắt mắng Chu Trường Minh.

“Hắc hắc, lão phu cũng chỉ mới vừa đến, vừa đến thôi. Nhưng cứ theo lời ngươi, lão phu lập tức trở về chế luyện pháp bảo đây, còn ngươi cũng nên trở về Hành cung đi, đã có một vị siêu cấp nữ thần đến đó rồi đó. Nữ nhân đó không có gì tốt đâu, ngươi ngàn vạn lần đừng nuôi ý tưởng đen tối với ả đấy.” Chu Trường Minh vừa cao hứng vuốt vuốt Lưỡng Nghi Huyền Thạch mà lão vừa lấy được ở trong địa động, vừa đề tỉnh Diệp Phong, sau đó thì đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh.

“Chờ đã, lão hoạt đầu, lại còn để lộ cái thứ thần tiên pháp thuật tạp nhạp đó ở trước mặt lão tử, hừ, sao không nói cho hết lời chứ hả.” Diệp Phong cất tiếng mắng một câu, đoạn quay người rời đi, trong đầu rất thắc mắc không biết siêu cấp nữ thần mà Chu Trường Minh vừa nhắc đến là ai…...

oooOooo

Tại Hành cung của Thần Châu đế đô, Quang Minh nữ thần đang đứng trong phòng của Lộ Lộ. Người này chính là vị thần linh chí cao của Tây Hải, mặc dù đã cố gắng thu liễm tất cả thần quang trên người, nhưng vẫn toát ra một khí chất thần thánh. Bà ta đang nhìn Lộ Lộ quỳ ở dưới đất, khẽ nhíu mày và hỏi: “Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi vẫn chấp nhất muốn theo hắn, vậy thì ta sẽ thu hồi tất cả thần lực và giải trừ đi thân phận Quang Minh công chúa của ngươi đấy!”

“Thuộc hạ vẫn muốn được đi theo chàng. Thỉnh lão nhân gia hãy thu hồi lại tất cả thần lực và thân phận của thuộc hạ!” Lộ Lộ một mực cung kính vừa quỳ lạy vừa cầu khẩn.

“Ài…..…..ái tình trên nhân thế quả thật là có thể khiến cho ngươi sẵn lòng từ bỏ đi thân phận Quang Minh công chúa và cả thần lực của mình…..…..Được lắm, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hy vọng rằng trong tương lai, ngươi sẽ không hối hận về hành động của ngày hôm nay.”

Quang Minh nữ thần khẽ lắc đầu cảm khái, tay phải thoáng động, lập tức phát ra một đạo bạch quang bay về phía Lộ Lộ. Trong nháy mắt, từ trong người Lộ Lộ lập tức bộc phát rất nhiều quang mang chói mắt, thì ra nàng đã bị Quang Minh nữ thần hấp thu tất cả thần lực của mình.

“Từ nay về sau, ngươi không còn là Tây phương Quang Minh công chúa nữa, mà chỉ là một nữ tử tầm thường của nhân loại, vạn sự phải hết sức cẩn thận!” Quang Minh nữ thần nhìn thân thể bạc nhược vì mất đi thần lực của Lộ Lộ mà cảm thán và đề tỉnh nàng một câu. Sau đó tay trái của bà ta thi triển pháp lực, chỉ thoáng chốc, từ giữa lòng bàn tay của bà ta liền hiện ra món pháp bảo Quang Minh Sáo Trang, rồi nói với Lộ Lộ:

“Món pháp bảo Quang Minh Sáo Trang này là do ta trải qua một thời gian dài chiến đấu với Hắc Ám Ma Vương mà trang bị thành. Nay do Lôi Ân đạt được nhiều phúc duyên, điều đó cũng chứng tỏ rằng ta và hắn hữu duyên. Khi Nam phương Vu Ma đến Đông Hải, hy vọng rằng Lôi Ân có thể nhờ đến thần lực của ta ở trong món pháp bảo này mà bảo vệ lấy tính mạng và cũng bảo vệ được cho Đông Hải!” Lới vừa dứt, Quang Minh nữ thần cũng lập tức biến mất ngay trước mắt Lộ Lộ, chỉ để lại Quang Minh Sáo Trang đang từ từ hạ xuống bên cạnh nàng.

Chú thích:

[1] ác tập – tập quán ác độc

## 240. Chương 240 - Tiện Tân Thời Đại

Thần Châu lịch tháng 8 năm 9582, đây là thời kỳ được hậu thế gọi là giai đoạn chiến tranh mang tính cách quyết định và quan trọng nhất. Đông, Nam nhị hải song phương cộng lại có sáu trăm vạn đại quân, tụ tập tại lãnh thổ của Đông Hải tiểu quốc là Bát Dát tộc, triển khai trận huyết chiến kinh thiên động địa đầy máu tanh. Chỉ trong một thời gian mười ngày ngắn ngủi, tổng số thương vong của song phương đã lên đến trăm vạn, còn nhân số thương vong cũng nhiều vô kể.

Vào lúc hoàng hôn, ánh tà dương đỏ rực như máu, tại trung bộ bình nguyên của Quy Bổn đại lục đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến loạn, tình hình nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian, nó tựa hồ như không còn thấy được ánh nắng mặt trời nữa vậy. Và giờ đây, nó lại một lần nữa phải tiếp thêm đại quân của song phương.

Phóng mắt nhìn ra khắp bình nguyên, toàn thể nơi này đã được chia ra thành hai phe, đại quân của song phương được trải rộng che kín cả bình nguyên, sát khí đằng đằng, biển người trùng trùng điệp điệp. Quang cảnh chiến trường thập phần tiêu điều và tràn ngập mùi máu tanh, tình cảnh ấy khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy kinh tâm động phách.

“Lôi Ân, thật không ngờ trận chiến quyết định thắng phụ của chúng ta lại tới nhanh như thế, xem ra sự tình mà ta muốn tránh cũng không tránh được.”

Một loạt tiếng thở dài cảm khái vang lên, rồi bỗng nhiên từ trên bầu trời của Nam Hải đại quân, chợt thấy xuất hiện từng quầng vân vụ ào ào cuộn tới, che phủ cả vầng thái dương, ngay lập tức sau đó liền thấy một người mặc pháp bào màu xám tro, tay cầm khô lâu quyền trượng, tóc xõa tung bay trong gió. Sắc mặt của người đó trắng bạch và thâm trầm, lão quả đúng là Vu Ma, vừa xuất hiện từ thiên không, giờ đây lại đang bay lơ lửng trên cao.

Lúc này tại trước mặt của đại quân Đông Hải, Diệp Phong đang mặc trường bào đen, hai tay chấp sau lưng, miệng thở khói thuốc phì phèo. Hắn trễm trệ đứng thẳng trên lưng của Thánh Ma, nhìn Vu Ma ở phía đối diện rồi khinh bỉ nói: “Đồ bệnh thần kinh, đối với tư tưởng của những kẻ xâm lược mà nói, thì những việc ngươi đang thể hiện cũng chỉ là tầm thường mà thôi, hà tất còn phải ra vẻ hư ngụy như thế?”

“Ha ha ha, ngươi cũng là một kẻ khá thú vị đấy chứ, một thân tập trung những tính cách xấu xa của con người gộp lại, nào là ti bỉ vô sỉ, thô lỗ háo sắc, và lại thường xuyên làm ra những việc khiến người ta cảm động. Mâu thuẫn, thật sự là rất mâu thuẫn.” Vu Ma khoanh hai tay trước ngực, cười nói châm biếm Diệp Phong, tuy nhiên, vẻ cười cợt của lão ở trong mắt người khác lại tràn đầy vẻ âm trầm quỷ dị.

Diệp Phong lạnh giọng nói: “Tên gia hỏa ngươi thật là nói nhiều nhỉ. Rất tiếc là hiện nay chúng ta đang ở tại chiến trường chứ không phải là đang đối ẩm chuyện xướng, trẫm không có thời gian mà nói chuyện dài dòng với ngươi.”

“Ài, xem ra chúng ta không thể cảm thông cho nhau rồi!” Vu Ma lắc đầu cảm khái, rồi lại nói tiếp: “Trong mười ngày qua, song phương chúng ta đã mất đi rất nhiều chiến sĩ. Nếu cứ kéo dài thế này, e rằng cả đôi bên đều sẽ bị lưỡng bại câu thương, chi bằng hãy để hai người chúng ta quyết đấu một trận trước?”

Diệp Phong cười nói: “Ý hay lắm, chỉ cần trong hai chúng ta có một người ngã xuống, vậy thì trường chiến tranh này cũng có thể kết thúc rồi. Tốt! Ta chấp nhận ý kiến của ngươi.”

“Ha ha ha…...giờ đây phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, loại người sảng khoái như ngươi còn lại rất ít, thậm chí là sắp bị tuyệt chủng đến nơi. Và cũng chỉ có mỗi ngươi xứng làm đối thủ cùng phân tài cao hạ với bổn ma mà thôi. Nào, lại đây!”

Vu Ma nói xong thì buông một tràng cười đặc biệt hưng phấn, thanh âm vừa dứt thì đã thấy lão xuất hiện ngay tại trung tâm chiến trường trong khi binh tướng của song phương đều không thể nhìn thấy rõ được lão đã di chuyển như thế nào.

Diệp Phong cũng không hề khách khí với lão, ra hiệu cho Thánh Ma chở Tiểu Hắc lùi về phía sau, rồi toàn thân phóng đi như một tia điện xẹt, đồng thời, tay cũng tung ra một chiêu Kim Cương quyền, đánh mạnh vào Vu Ma.

“Chiêu thức tuyệt lắm!” Vu Ma đối mặt với một chiêu trong Kim Cương quyền của Diệp Phong mà chỉ cười nhạt một tiếng, tay phải cầm Khô Lâu quyền trượng khua nhẹ một cái, phía trước mặt lão lập tức xuất hiện một luồng khí hôi, dễ dàng hóa giải Kim Cương quyền của Diệp Phong mà không hề phát ra một tiếng động nào.

“Thủ đoạn không tệ!” Diệp Phong ở trên cao quát nhẹ một tiếng, toàn thân bỗng lại gia tăng tốc độ, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Vu Ma và huy động cả tay lẫn chân để triển khai cuộc cận chiến với lão. Vu Ma vẫn không hề xuất ra một chiêu thức nào mà vẫn có thể tránh né các đòn tấn công dễ dàng, tuy nhiên, vì tốc độ của hai người quá nhanh, nên trong mắt của những người quan chiến, Vu Ma lại có vẻ như đang bị Diệp Phong đánh cho đến nổi tay chân cuống quýt mà phải liên tiếp thoái lùi về sau.

“Thế nào, ngươi vẫn còn nghĩ tới việc giữ lại thực lực hay sao? Với sức công kích thế này thì làm sao ngươi có thể đả thương ta được?” Song nhãn của Vu Ma toát ra những tia quang mang màu xám tro, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và bật ra tiếng cười khẩy.

“Ha, ngươi suy nghĩ thật là đơn giản, thử nếm chiêu này xem.” Trong lòng Diệp Phong thầm chửi đối phương một tiếng, miệng khẽ cười khì, rồi thân ảnh chợt nhoáng lên và bắt đầu xoay chuyển xung quanh Vu Ma. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tạo ra hàng trăm bóng nhân ảnh, cùng lúc tay đấm chân đá cực nhanh.

“Đây mới có chút đáng để xem chứ, chỉ tiếc là lực vẫn còn quá yếu, căn bản là vẫn chưa thể đả thương ta được!” Vu Ma huy vũ quyền trượng phát tán ra từng luồng khí hôi bao quanh lấy lão, và hóa giải toàn bộ những sự công kích của Diệp Phong, sau đó lại nói: “Ngươi đã công kích không ít chiêu thức rồi, bây giờ đến lượt ta.”

“Tốt! Ta cũng đang muốn lãnh giáo vài cao chiêu của lão đây!” Diệp Phong hừ nhẹ đáp lại, nhưng tốc độ công kích vẫn không hề chậm lại, và vẫn điên cuồng tấn công Vu Ma.

“Để ta cho ngươi xem cái gì gọi là tốc độ!” Vu Ma buông một tràng cười lạnh, rồi thân ảnh đột nhiên biến mất ngay trước mắt Diệp Phong. Diệp Phong thấy tình cảnh đó, đầu mày khẽ nhíu lại rồi thu hồi thân ảnh của mình và tĩnh lặng đứng nguyên một chỗ, tập trung tinh thần để truy tìm tung tích của Vu Ma.

“Cho ngươi nếm thử chiêu thức của ta như thế nào!” Lời vừa dứt thì những tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên, rồi tiếp theo đó là có hơn vài trăm bóng thân ảnh của Vu Ma đột nhiên từ dưới đất trồi lên và cùng lúc đánh thẳng vào Diệp Phong với những luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt.

Diệp Phong thấy vậy thì vội thi triển Như Lai Thiên Phật Thủ, nhanh chóng ngăn đỡ những thế công điên cuồng của Vu Ma, đồng thời cũng liên tiếp bắn ra các đạo chỉ kình để tìm kiếm chân thân của lão.

“Muốn tìm ta chăng? Ở đây này!” Một tiếng cười lạnh vang lên, chân thân của Vu Ma đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Phong, lão tránh một kình đang đánh tới và tung ra một đạo hôi khí quỷ dị công thẳng vào người hắn, cùng với tiếng nổ thật lớn, Diệp Phong cũng bị đánh bay đi và nặng nề rơi xuống đất.

Những người đang quan chiến hiện có Lộ Lộ, Tĩnh Hương chư nữ đang ở tại Thần Châu đế đô mà hồi hộp theo dõi trận chiến qua trái thủy tinh cầu, còn ở tại hiện trường thì có đám Lạp Phỉ Nhĩ, Khải Đặc, Cơ Thanh Phong và chư binh tướng. Chúng nhân nhìn thấy tình huống vừa xảy ra thì đều cả kinh, không ai ngờ rằng Vu Ma lại quá ư lợi hại như thế, cả Diệp Phong là người chưa từng bại bao giờ mà tựa như cũng không thể kham nổi một kích của lão vậy.

Vu Ma thu liễm thân ảnh, dừng lại tại trung tâm chiến trường. Lão đưa mắt nhìn Diệp Phong đang nằm trên đất, cười nói: “Với thực lực hiện nay của ngươi, đối với nhân loại mà nói, thì ngươi đã đạt đến cực hạn. Nói một cách khác, đối với người thường, ngươi đã không còn đối thủ nữa rồi. Tuy nhiên, ta đã tu luyện thành ma, không còn dễ dàng bị người thường sát tử được nữa.”

“Thật không ngờ một tên Vu Sư như ngươi, khi động thủ trông cũng giống một chiến sĩ lắm!”

Diệp Phong tung mình nhảy lên, hắn cười dài ha hả rồi xuất ra Thiên Tử kiếm, “keng” một tiếng, kiếm đã rời khỏi vỏ. Hắn nhìn thẳng vào Vu Ma, nói: “Ma thì có gì là đáng kể? Chúa tế chân chính của thế giới này thủy chung vẫn là nhân loại. Ngày hôm nay, bổn nhân sẽ trảm yêu trừ ma, lưu danh hậu thế!”

“Ha ha ha…....tốt! Thật là cuồng ngôn! Lại đây, hãy để ta được kiến thức công phu sở trường của ngươi!” Vu Ma vừa chỉ vào Diệp Phong vừa ngửa cổ cười lớn.

“Ông…..” tiếng kiếm ngân lên trong vắt. Diệp Phong với khuôn mặt tràn đầy sát khí, chỉ trong nháy mắt đã thấy xuất hiện ở sau lưng Vu Ma.

“Kiếm này thì sao?”

“Cũng tầm thường thôi, tốc độ quá chậm, chỉ có thể rượt được cái bóng của ta mà thôi!” Tiếng cười vừa vang lên, Vu Ma lại biến mất ở sau lưng Diệp Phong, và lần này thì xuất hiện lơ lửng ở trên đầu hắn.

“Mẹ nó, tốc độ của lão thật không phải là tốc độ của con người mà!” Diệp Phong thầm hận trong lòng, nghĩ rằng không thể sử dụng tốc độ được, chỉ đành dựa vào tuyệt chiêu và lực lượng của bản thân. Nghĩ vậy, hắn liền giơ kiếm lên thủ thế, đồng thời vận kình thôi xuất ra thập tứ đế long của Thiên Tử kiếm, bọn chúng vừa thoát ra ngoài liền giơ nhanh múa vuốt, không ngừng gầm rống rất hung tợn.

“Cửu Ngũ Chí Tôn Vương Giả Khí, rốt cuộc thì ngươi cũng đã chịu xuất ra toàn lực, thật là đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc! Chỉ cần thêm mười năm nữa thôi là ngươi sẽ có thể đạt được bản lãnh như ta ngày hôm nay.” Vu Ma cười nói xong, tay trái trước mặt lão liền phóng ra một đạo hôi khí va chạm trực diện với thập tứ đế long.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, binh tướng song phương đều bị khí lưu cường đại ép cho phải thoái lui liên tiếp. Ngay cả bậc cao thủ như Diệp Phong mà cũng không thoái lui không được, tuy nhiên, Vu Ma là kẻ trực diện tiếp chiêu thì lại không hề bị thương tích gì cả, lão vẫn đứng yên tại đó nhìn Diệp Phong cười khỉnh.

“Mẹ kiếp, lão tặc này thật không phải là người mà, có lẽ lão còn lợi hại hơn cả lão tạp mao thần tiên Chu Trường Minh nữa đây!” Diệp Phong nắm chặt Thiên Tử kiếm, hai mắt nhìn như dán chặt vào lão Vu Ma lúc này đang lơ lửng ở trên không, trong lòng thập phần tức tối.

“Xem ra trận chiến ngày hôm nay bổn ma chiến thắng quá dễ dàng, không có chút lạc thú nào. Ngươi phải đi trước rồi, sau đó sẽ là toàn bộ đám thủ hạ trung thành của ngươi, tất cả sẽ được tiễn đưa sang Minh giới để bồi tiếp ngươi!”

Vu Ma từ trên cao nhìn nhìn xuống Diệp Phong từ tốn nói, tay phải của lão giơ cao Khô Lâu quyền trượng, miệng niệm nhanh một loạt chú ngữ. Liền ngay lúc đó, chợt thấy xung quanh Diệp Phong đột nhiên bốc mùi hôi cực kỳ nồng nặc, lại thêm các luồng khí hôi ám càng lúc càng dầy đặc, trùng trùng điệp điệp bao vây lấy hắn.

“Hãy tận tình hưởng thụ đi. Ngươi chính là người đầu tiên ở trên đời này được nếm mùi Tử thần quyến luyến, ngươi sẽ không phải chịu sự thống khổ khi được tiễn đưa sang Minh giới, cứ việc tận tình hưởng thụ sự khoái cảm của tử vong đi, ha ha ha!” Diệp Phong vũ lộng chánh ma kiếm khí và thập tứ đế long, cố gắng xung phá luồng khí hôi dày đặc nhưng vẫn không thể thành công. Vu Ma nhìn hắn giống như con chim trong lồng thì thích chí cười vang không ngớt.

“Không, không thể nào! Lôi Ân, chàng mau ra đi, mau ra đi. Chàng làm sao có thể bị lão đánh bại chứ, chàng tuyệt không thể bỏ rơi chúng ta.”

“Lão đại, lão đại, ngươi mau xuất tuyệt chiêu đi! Ngươi mới đúng là thiên hạ vô địch, mau hiếp chết cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ kia đi!”

“Hoàng thượng, hoàng thượng…....tất cả mọi người cùng mau đi cứu giá!”

Chư nữ đang quan chiến tại đế đô cùng với bọn Khải Đặc, Ai Đức, chúng nhân trong Tư Lược đoàn, Cơ Thanh Phong và toàn bộ binh tướng của Đông Hải, ai ai cũng mắt thấy Diệp Phong bị khốn mà không có cách nào thoát ra được, lại thêm nghe được tràng cười cuồng dại của Vu Ma thì trong lòng vạn phần kinh hãi, mọi người đồng thất thanh kêu lớn. Cơ Thanh Phong là người đầu tiên lĩnh xuất thuộc hạ xông ra định cứu hoàng thượng.

Vu Ma ngoảnh đầu nhìn Cơ Thanh Phong và Đông Hải binh tướng đang xông tới thì chỉ cười khỉnh một cái, tay áo khẽ phất ra một đạo cuồng phong, rồi nói: “Bổn ma và hắn giao đấu còn chưa xong mà cái ngươi đã muốn xông vào trợ chiến? Mau cút về cho ta!”

Vu Ma chỉ phất nhẹ tay một cái mà đã tạo nên cơn cuồng phong cực mạnh, thổi bạt đi cả Cơ Thanh Phong và chúng binh tướng hơn mười vạn người rời khỏi mình ngựa, bay dạt về phía sau, và thọ thương không nhẹ.

“Thật là mạnh khủng khiếp, lão tặc ấy quả không phải là con người mà. Chúng ta làm sao có thể thắng được bọn chúng đây?”

Toàn bộ binh tướng của Đông Hải đại quân nhìn thấy vị hoàng thượng thiên hạ vô địch của mình bị Vu Ma dễ dàng đả bại như vậy, rồi lại thấy một cái phất tay nhẹ nhàng của lão cũng khiến cho hàng vạn binh tướng bị trọng thương, nên ai nấy đều trợn mắt há hốc miệng, chấn kinh đến cực độ, bao nhiêu sĩ khí cũng đều bị tan biết trong chốc lát.

“Trong thế giới này, chỉ có bổn ma mới là bậc vương giả duy nhất, chỉ có chúng ta mới là bậc chí tôn chân chính. Hỡi tứ phương chư thần, các

ngươi hãy nghe cho rõ đây, trong tương lai, bổn ma nhất định sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi, và triệt để cai quản thế gian này, ha ha ha…....”

“Hống, hống…...”

“Bệnh thần kinh, lão tử còn chưa chết mà ngươi đã vội chia phần điên cuồng như thế hử!”

Vu Ma vừa cười dứt tiếng thì Diệp Phong cũng từ bên trong trùng vây của hôi ám khí phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, sau đó liền thấy từ bên trong có một đạo quang mang chói mắt chợt lóe lên và lập tức làm tan biến đi tất cả luồng hôi khí, chỉ để lại Diệp Phong trong bộ Quang Minh trang phục, lưng đeo Thánh kiếm, còn tay thì vẫn cầm chắc Thiên Tử kiếm. Hằn đứng thẳng tại đó, nhìn Vu Ma cười lạnh.

Tại bên cạnh Diệp Phong lúc này, chánh khí bốc lên ngùn ngụt, cùng lúc đó, ma khí từ bốn phương tám hướng cũng trùng trùng điệp điệp cuộn tới. Nếu có ai quan sát kỹ, hẳn sẽ phát hiện được thập tứ tử kim đế long đang không ngừng lưu chuyển ở trong nội thể của Diệp Phong.

“Thật hay quá, Lôi Ân không việc gì, không việc gì…..…..” Chúng nữ tại đế đô và các binh tướng của Đông Hải đang hiện diện tại chiến trường nhìn thấy Diệp Phong vẫn bình an vô sự, thì đồng cất tiếng hoan hô rất hứng khởi, bao nhiêu sĩ khí vừa bị tiêu thất thì liền được dâng cao trở lại như cũ ngay.

Vu Ma nhìn Diệp Phong thoáng vượt ra ngoài ý liệu của mình, sau đó mới nhìn tới bộ Quanh Minh trang phục, cười lạnh nói: “Quả là thần lực rất cường đại, thật không ngờ ngươi lại còn có món bảo bối ấy. Xem ra bổn ma có chút xem thường ngươi rồi, nhưng không sao, có như vậy thì trận chiến này mới đầy hứng thú chứ.”

“Ngươi đúng là một tên điên rồ không ai bì được, nhưng lại cũng có vài phần giống lão tử, chỉ đáng tiếc là đầu óc của ngươi lại có chút vấn đề, thần kinh không được mấy bình thường, nếu không thì chúng ta cũng có thể kết thành bằng hữu. Nhưng giờ đây, ta vẫn lập lại câu nói vừa rồi, đó là ngày hôm nay, lão tử nhất định sẽ làm một anh hùng trảm yêu trừ ma.”

Diệp Phong với bộ Quang Minh trang phục trên người, chỉ kiếm vào Vu Ma nói. Sau đó thì quát lớn một tiếng, rồi thì chánh ma nhị khí đang bao bọc xung quanh hắn cùng với thập tứ đế long ở trong nội thể cùng lúc bốc lên mãnh liệt. Thập tứ đế long xuyên qua cơ thể Diệp Phong mà hiện thân ra ngoài, rồi không ngừng giơ nanh múa vuốt quay cuồng bay lượn khắp châu thân của hắn, trong khi đó, chánh ma nhị khí thì lại hình thành từng dòng chảy cuộn lấy những còn đế long kia, phàng phất như là người, rồng, và khí ba loại hợp nhất thành một thể vậy.

“Hừ…...quả là một áp lực cực mạnh! Làm sao hắn lại có thể tăng cường thực lực nhanh chóng như vậy?” Vu Ma nhìn Diệp Phong đang được đế

long và chánh ma nhị khí bao vây khắp chung quanh, thì không thể tránh khỏi chấn động trong lòng.

Diệp Phong trông thấy biểu tình của Vu Ma thì đắc ý cười lớn: “Thật không ngờ ngươi sử dụng Tử Thần Quyến Luyến chẳng những không giết được ta, trái lại còn giúp ta đột phá tầng cuối cùng của Thiên Địa Chí Tôn công mà đạt đến thời khắc đỉnh điểm, tối cường nhất trong đời của ta.”

Kỳ thật, cả tên gia hỏa Diệp Phong này cũng không ngờ rằng hôm nay lại có thể đột phá tầng cuối cùng của Chí Tôn công, phần công lao đó đều nhờ vào việc Quang Minh nữ thần đã tặng cho hắn bộ Quang Minh trang phục để giúp hắn một lần nữa lại gia tăng thần lực. Nhờ có bộ trang phục này hộ thể, cùng với việc chánh khí trong nội thể bạo phát, khiến cho ma khí phải tự vận hành và hấp dẫn ngoại lực để chi viện, vì vậy mới dẫn đến tình huống hiện nay.

Huống chi, may mà hôm nay cái cẩu mệnh của tên gia hỏa này được thập tứ đế long hộ thể, nếu không thì dù hắn có muốn thuận lợi thông qua sự tranh chấp của chánh ma nhị khí, tuyệt không thể là một việc có thể hoàn thành trong nhất thời hay nửa khắc. Chỉ kể đến việc trong quá trình chánh ma nhị khí bạo trướng, với mức độ bùng nổ dữ dội ấy trong cơ thể của hắn thôi mà không khiến cho hắn bị nổ banh xác thì đã là vạn hạnh lắm rồi.

“Đây mới là thời khắc đỉnh điểm của ngươi sao? Quả nhiên là rất cường đại! Tốt, hôm nay bổn ma sẽ đánh ra một kích với toàn lực, tống tiễn ngươi đi gặp Minh vương!”

Vu Ma vừa nghe xong lời của Diệp Phong thì bật tràng cười dài, tay phải giơ cao Khô Lâu quyền trượng, trầm giọng quát: “Tử Thần Giáng Lâm!” Ngay lúc đó, không gian đột nhiên trở nên cực kỳ tĩnh lặng, bóng tối kéo đến che mờ thị tuyến của chúng nhân, rồi một bóng nhân ảnh âm trầm khủng bố, tay cầm liêm đao, toàn thân được khoác pháp bào và chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ rực và đặc biệt to lớn. Người này xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Vu Ma một cách vô thanh vô tức, khí thế khiến người kinh hãi cực độ.

“Hừ, chỉ là một tên Tử Thần hư huyễn, hãy xem lão tử phá cái chiêu Tử Thần Giáng Lâm rắm thối của ngươi đây!”

Sau khi Diệp Phong trầm giọng quát lớn xong, hắn liền tung mình nhảy lên cao, tay nắm chặt kiếm điều khiển chánh ma nhị khí cùng vối thập tứ đế long với một khí thế bài sơn đảo hải, công thẳng về hướng Vu Ma. Ngay lập tức, Tử Thần cũng huy vũ liêm đao xông đến, trực diện đón đỡ lấy cường lực của đối phương.

“Oành!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tiếng nổ này cực lớn, từ trước đến nay chưa bao giờ có tiếng nổ nào lớn như thế, trong nhất thời, âm hưởng của tiếng nổ tạo ra uy lực chí cường, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của con người. Áp lực của nó khiến cho binh tướng của song phương đều trở thành mục tiêu công kích, những tiếng kêu rên bi thương và thảm thiết đồng loạt vang lên không dứt.

Lộ Lộ chư nữ ở tận nơi xa xôi là Thần Châu đế đô vì sự ảnh hưởng cực lớn của tiếng nổ mà không thể tiếp tục theo dõi trận đấu được nữa, các mỹ nhân đều nóng lòng sốt ruột, chẳng khác nào những chú kiến đang bò trên chảo lửa, chỉ hận không thể lập tức bay đến đấu trường để quan sát chiến cưộc.

Sau khi tiếng nổ chấm dứt, nhìn lại chiến trường, các binh tướng của song phuơng đều không còn lấy một người đứng vững, tất cả đều ngã nhào lăn lộn trên đất. Tuy nhiên, chỉ còn lại Diệp Phong lúc này đang xiêu xiêu vẹo vẹo, tay phải chống kiếm đỡ lấy thân mình, và Vu Ma tay nắm quyền trượng đang cúi thấp đầu là hai người duy nhất vẫn còn đứng vững tại hiện trường.

“Tử Thần của ngươi quả thật là rất hung mãnh, chỉ tiếc nó là do hư huyễn mà thành. Nếu như nó là Tử Thần thật sự, thì hôm nay kẻ phải chết nhất định sẽ là ta, và kiếp sau cũng không cần phải xem ngươi là địch nhân nữa. Nhất là giờ đây, ta tuy có đến hai thanh bảo kiếm, nhưng tuyệt đối sẽ không còn cơ hội để dùng chúng thêm lần nào nữa.”

Diệp Phong vừa ném thanh Thiên Tử kiếm sang một bên, vừa châm một điếu Thanh Sảng Tiêu Hồn và mỉm cười nói với Vu Ma. Nếu quan sát kỹ, người ta sẽ thấy được ở trên đỉnh đầu của lão có một thanh kiếm xuyên thấu qua đó, và chỉ lưu lại cái chuôi kiếm ở ngoài. Đó chính là chuôi của Quang Minh thánh kiếm.

“Ngươi đúng là một đối thủ tốt. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Nếu quả có kiếp sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!” Vu Ma chậm chạp giương to hai mắt nhìn Diệp Phong, lão cố dùng chút sức tàn để nói lời cuối cùng, rồi toàn thân từ từ đổ gục xuống, khí tuyệt thân vong.

“Hà, cuối cùng cũng tống tiễn được tên bệnh thần kinh cả đến lúc chết cũng không người kế tục!” Diệp Phong nhìn thi thể của Vu Ma mà lắc đầu cảm khái. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, thì chợt nghe “phanh!” một tiếng, bộ Quang Minh trang phục trên người hắn cùng với thanh thánh kiếm trên thân Vu Ma chợt đồng loạt nổ tung thành những mảnh vụn, hoàn toàn tiêu thất.

“Lão…...lão đại, ha ha ha, ta đã sớm biết ngươi đúng là thiên hạ vô địch mà. Nay lão tặc này đã chết, vậy thì Nam Hải cũng chính là thiên hạ của chúng ta rồi!” Khải Đặc vừa rồi bị chấn động cực mạnh nên thụ trọng thương, gã ngã nằm trên đất nhìn Diệp Phong chiến thắng mà không kềm được tràng cười hưng phấn.

“Hừ, muốn chiếm đoạt Nam Hải của chúng ta, các ngươi đã vui mừng quá sớm rồi đấy. Vu Ma vĩ đại đã sớm an bài kế sách, dù các ngươi có chiến thắng được người, thì chúng ta cũng hoàn thành phần việc của mình rồi!”

Trong lúc Khải Đặc cười lớn thì chợt nghe tiếng nữ nhân phẫn nộ vang lên từ phía hậu phương của chúng binh tướng Nam Hải. Thì ra tại một cửa vào của Truyện Tống trận, lúc này đang có vô số vu sư và binh tướng đang ồ ạt tràn ra, xem bộ dang của chúng như là muốn xông đến để báo thù cho Vu Ma vậy.

“Mẹ nó, lại có trường nhiệt náo lớn rồi đây!” Diệp Phong nghiêng đầu nhìn hắc nữ vu sư đang thống suất hàng ngũ vu sư và Nam Hải binh tướng, rồi không khỏi lắc đầu cảm khái. Với bộ Quang Minh trang phục đã bị chấn nát, chỉ dùng mông để nghĩ thôi thì cũng đủ biết là thương thế của hắn không nhẹ rồi, mà vào thời khắc này thì toàn bộ đại quân của Đông Hải đều ngã gục trên đất, còn đối phương thì lại có viện binh, vì vậy, nếu phải dựa vào thương tích của hắn thì tình huống quả thật là cực kỳ bất diệu.

“Vì Vu Ma đại nhân mà báo cừu!” Hắc nữ vu sư suất lĩnh đại quân xông tới, tay vừa giơ cao và quát lên một tiếng, thì toàn bộ hắc nhân chiến sĩ của Nam Hải cũng đồng loạt hô lớn, rồi ồ ạt xông về hướng Diệp Phong.

“Ha ha ha, thật không ngờ tại cái quốc gia trên đông phương tiểu đảo này mà lại náo nhiệt như thế, thật là thú vị, thật là thú vị!” Trong lúc Diệp Phong đang tìm cách đối phó với quân địch trước mắt thì đột nhiên thấy một lão nhân cao gầy, tóc xanh, dưới cằm có bộ râu dê, chợt giống như một trận gió xuất hiện ngay tại chiến trường.

“Uy, Lôi Ân, tên hỗn trướng sắc lang đáng chết này, cuối cùng cũng để bổn tiểu thư tìm được ngươi rồi. Hừ, không ngờ lai lịch của ngươi lại to lớn như thế, vậy mà trước kia lại dám lừa gạt bổn tiểu thư, thật là đồ đáng chết!” Thì ra người vừa lên tiếng chính là thiếu nữ mỹ lệ đến từ Bắc Hải, Oánh - Lộ Dịch – Ngải Lỵ. Nàng vừa mới đến thì đã khua tay chỉ chỏ vào Diệp Phong.

“Ủa, nàng không phải là nữ đạo tặc tối mỹ lệ của Bắc Hải đó sao? Thế nào, nàng tìm ta lâu rồi phải không? Có phải là rất nhớ ta không?” Diệp Phong vui mừng nhìn Oánh - Lộ Dịch, rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, lúc trước nàng rất tinh nghịch, đã từng đùa cợt ta tại đây, không ít thì nhiều ta cũng phải cảm tạ nàng a!”

“Hì hì, muốn cảm tạ ta thì phải có lễ vật thật phong phú mới được, nếu không thì quả là uổng công bổn tiểu thư đã vượt ngàn dặm để đến tận địa phương này mà trợ giúp ngươi.” Oánh - Lộ Dịch cười hì hì nói với Diệp Phong, rồi bước nhanh đến bên cạnh hắn, và sau lưng nàng chính là đại bộ phận của Bắc Hải quân.

“Ha ha ha, Oánh tiểu thư thân ái của ta, thì ra là nàng đến chi viện cho ta, xem ra phần lễ vật này không nhỏ đó nhé!” Diệp Phong nhìn thấy có viện binh thì trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, rồi hắn quay đầu nhìn về phía hắc nữ vu sư và lục phát lão đầu có thân thủ bất phàm kia.

“Hì hì, ngươi nên cảm tạ gia gia của ta mới phải. Nếu không có người đồng ý thì ta cũng không tài nào giúp ngươi kiếm ra được nhiêu đây viện binh a!” Oánh - Lộ Dịch bước đến cạnh lúc phát lão nhân và cười nói giới thiệu lão với Diệp Phong.

Diệp Phong từng quen biết Oánh - Lộ Dịch tại Bắc Hải, nên biết được lục phát lão nhân quả đúng là gia gia của nàng, vì vậy mà không dám chậm trễ, hắn lập tức thi lễ và cảm tạ lão rất mực cung kính.

Gia gia của Oánh - Lộ Dịch là Tát Cổ Tư - Lộ Dịch – Ngải Lỵ, là thủ lĩnh của liên minh phiên quân tại Bắc Hải, và cũng chính là đương kim vương gia của Bắc Hải. Lão là người hòa ái nên đối với hắn cũng rất khách khí, nói: “Tiểu huynh đệ, đứa tôn nữ này của ta rất hợp duyên với ngươi, từ ngày ngươi bị thất tung, nó đã không ngừng tìm kiếm ngươi khắp nơi. Trước đây không lâu, nó biết được ngươi hạ lạc ở đâu, và hơn nữa, còn biết được ngươi sắp sửa tiến hành chiến tranh, nên dù thế nào cũng bằt lão đầu tử ta phải đến đây chi viện cho bằng được.”

“Gia gia thật đáng ghét! Người trở thành nhiều chuyện từ khi nào thế?” Oánh Lộ Dịch thẹn thùng, dậm chân giận dỗi rồi nói.

“Hừ, đám dị tộc các ngươi thật đáng chết, dám ngang nhiên xem các Nam Hải chiến sĩ chúng ta như không tồn tại. Tất cả đều đáng chết, hãy giết hết bọn chúng cho ta!” Hắc nữ vu sư phẫn nộ chỉ vào ba người bọn Diệp Phong mà quát tháo.

“À, từ lúc mới đến chỉ mãi lo nói chuyện thôi. Tiểu huynh đệ, đám quân vô dụng này hãy để lão đầu tử ta giúp ngươi thanh toán!”

Tát Cổ Tư mỉm cười nói với Diệp Phong, sau đó liền hóa thành một trận cuồng phong, xông thẳng vào đội ngũ của Nam Hải binh tướng. Lão thi triển dị năng Tự Nhiên hệ siêu cường nhất của bản thân, tựa như trận cuồng phong hung mãnh ngăn cản toàn bộ địch quân, rồi phối hợp với quân lực theo sát phía sau cùng lúc triển khai một trận đồ sát.

Cùng lúc đó, Lộ Lộ và Tĩnh Hương chư nữ do vì không yên tâm nên đã triệu tập đại lộ binh mã, cùng xuyên qua Truyền Tống Trận để đến chi viện cho Diệp Phong. Lưỡng quân vừa hội họp thì đã mặc sức chém giết, không lâu sau, toàn bộ Nam Hải dư nghiệt đều bị tru diệt.

“Ha ha ha, lão đại, cung hỷ, cung hỷ! Tiêu diệt được Vu Ma rồi, từ nay sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi nữa!” Sau khi trận đấu kết thúc, Ai Đức mang thương tích đầy mình đến bên cạnh Diệp Phong và không quên buông một câu vỗ mông ngựa.

“Tiểu huynh đệ, căn cứ vào tin tức tình báo của Bắc Hải quân chúng ta, hiện nay ngươi đang nắm trong tay Đông, Tây đại lục, lại thêm tiêu diệt được Vu Ma, tất nhiên là người có khả năng trở thành bá chủ thế giới a. Lão đầu tử ta rất thích kết giao với một nhân vật như ngươi, nói không chừng, quan hệ giữa chúng ta sau này còn có thể tiến thêm một bậc nữa nhỉ!” Tát Cổ Tư vừa cười nói, vừa liếc nhìn về phía tôn nữ bảo bối của mình.

“Xem ra lão đầu này đến đây tương trợ ta cũng là muốn mượn dịp kết minh mà thôi. Té ra lão cũng không quá ngốc, biết rõ mục tiêu tối hậu của lão tử sẽ là Bắc Hải. Tốt thôi, đem tiểu nha đầu đó làm vật đổi chác, kể ra cũng không tệ. Sớm muộn gì thì Bắc Hải cũng sẽ lọt vào tay của lão tử thôi!” Diệp Phong tính toán nhanh trong đầu, còn ngoài miệng thì cũng cười phụ họa theo Tát Cổ Tư.

“Tốt, tất cả mọi người hãy mau thu dọn chiến trường. Thời khắc huy hoàng của chúng ta đã đến, không lâu nữa, Đông Hải, Tây Hải, và Nam Hải sẽ là thiên hạ của chúng ta!” Lưu Manh hoàng đế đứng thẳng ngay tại trung tâm chiến trường, tay giơ cao tuyên bố rất hùng hồn với tam quân.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Chúng nhân của Đông, Tây nhị hải cùng quỳ xuống tung hô.

Một trường đại chiến thế giới khốc liệt vô tiền khoán hậu vừa kết thúc, Nam Hải không còn tuyệt thế cường giả như Vu Ma nữa nên đã trở thành vật trong túi của Diệp Phong. Riêng Bắc Hải, ngày nào còn sự tồn tại của Oánh - Lộ Dịch thì Diệp Phong sẽ vẫn giữ mối nhân tình với Tát Cổ Tư.

Diệp Phong hắn giờ đây đích thị là chí tôn vương giả độc nhất vô nhị của cả thế giới!

oooOooo

Hậu Ký:

Thần Châu lịch, tháng 12 năm 9582, Diệp Phong chính thức sắc phong cho Lạp Phỉ Nhĩ và Cơ Thanh Phong làm Đông, Tây nhị hải đại nguyên soái, phong hàm công tước. Khải Đặc, Ai Đức, La Phi, Kiệt Nã Tư, Thụy Ân, Khang Địch, Kiệt Khắc, Lạc Kỳ, Lôi Nặc chín người được phong làm chủ tướng của Tư Lược đoàn, phân biệt như sau: Liệt Diễm tướng quân, Lôi Đình tướng quân, Linh Ngưu tướng quân, Tinh Linh tướng quân, Sa Mạc tướng quân, Hỏa Pháo tướng quân, Bạch Lang tướng quân, Cự Giải tướng quân, Cự Nhân tướng quân, phong hàm công tước. Mạn Nỗ Ai Nhĩ và ải nhân Lạc Tư thì được phong làm thế giới thủ tịch luyện kim thuật sĩ và thế giới thủ tịch chế tạo đại sư!

Thần Châu lịch, tháng 1 năm 9583, Diệp Phong ngự giá thân chinh, tấn công sáu nước lân cận, dịch dung giả mạo sáu vị hoàng đế để tuyên bố đầu hàng. Hoàng thất của sáu nước ấy đều bị tru diệt. Thần Châu đại lục được triệt để thống nhất.

Thần Châu lịch, tháng 2 năm 9583, Tây Hải Tinh Linh tướng quân Kiệt Nã Tư suất lĩnh Tây Hải không quân quét sạch chiến hạm xâm lược của Địa Tinh và Lưỡng Tê Nhân tại Tây Hải. Liệt Diễm tướng quân Khải Đặc, Lôi Đình tướng quân Ai Đức, và Sa Mạc tướng quân Thụy Ân suất lĩnh Tây Hải lục quân, thông qua Truyền Tống Trận rồi chia quân làm ba đường, mang theo thế công áp đảo đã hoàn tòan tiêu diệt Địa Tinh vương quốc và Lưỡng Tê Nhân đế quốc!

Thần Châu lịch, tháng 5 năm 9583, Đông Hải nguyên soái Cơ Thanh Phong và Tây Hải nguyên soái Lạp Phỉ Nhĩ cùng suất lĩnh một nửa binh lực của Đông, Tây nhị hải đại cử tấn công Nam Phương đại lục, thế như chẻ tre, không có thế lực nào là có thể chống đỡ nổi. Chỉ trong một thời gian độ nửa năm thì đã bình định xong các thế lực cát cứ tại Nam Phương đại lục, triệt để công hãm Nam Phương lục địa.

Thần Châu lịch, tháng 8 năm 9583, Diệp Phong thân suất trăm vạn Thần Châu thiết kỵ, nhanh chóng dẹp tan Quy Bổn đại lục, hoàn toàn phá đi mối lo tâm phúc vẫn tiềm phục tại Đông Hải.

Thần Châu lịch, tháng 2 năm 9584, Nhân Ngư công chúa Ái Lệ Tư và Cự Giải tướng quân Lạc Kỳ dưới sự hỗ trợ của Hải quân của phụ thân nàng, đã thành công dẹp tan các quốc đảo nhỏ tại Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại hải vực. Lại một lần nữa khuếch trương lãnh thổ của Lưu Manh hoàng đế.

Thần Châu lịch, ngày 1 tháng 1 năm 9585, Diệp Phong cử hành đại lễ hỷ sự tại Không Trung hoàng cung, một thịnh sự vô tiền khoán hậu, và chính thức nghênh hôn Lộ Lộ, Tĩnh Hương chư nữ, cùng với Thú Nhân nữ vương Nguyệt Doanh và Bắc Hải công chúa Oánh - Lộ Dịch – Ngải Lỵ!

Thần Châu lịch, tháng 4 năm 9586, Hắc Ám đại ma vương của Tây Hải ma giới mưu đồ tái xâm phạm Nam Bắc đại lục, kết quả là bị tam hải đại quân đánh cho tan tành. Sau cùng thì Hắc Ám ma vương cùng Diệp Phong đơn đả độc đấu, rồi bị Lưu Manh hoàng đế chém bay đầu, cửa vào ma giới lại một lần nữa bị phong ấn.

Thần Châu lịch, tháng 6 năm 9590, Bắc Hải vương gia Tát Cổ Tư qua đời, chỉ để lại một thân nhân duy nhất để kế thừa hoàng vị là Oánh - Lộ Dịch.

Thần Châu lịch, tháng 1 năm 9591, Oánh Lộ Dịch chính thức truyền lại hoàng vị cho Diệp Phong. Đến đây, thế giới Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại hải vực, toàn bộ lãnh thổ đều quy về tay của Lưu Manh hoàng đế, tạo nên một thời đại mới của cuộc diện nhất thống thiên hạ.

Hết trọn bộ!

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the*