Phúc Yêu

Table of Contents

# Phúc Yêu

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thiết Mộc Ưng không biết nữ nhân ngốc nghếch Kim Phúc này ở đâu ra, xuất thủ cứu hắn. Tất cả đều vì đòi lấy phần thưởng một núi bánh báo, có thể khiến nàng ăn thỏa thích. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/phuc-yeu*

## 1. Chương 1

Bánh bao ở nơi nào?

Kim Phúc vừa tiến đến“Thiết thành” , đều không trông thấy ai bán bánh bao, chỉ nhìn thấy nhiều ngườibộ dáng giống nàng có vẻ rất đói, lại ngồi trước đường, thậm chí có người nằmluôn xuống đường.

Ca ca của nàng gạt người! Dám nói “Thiết thành” cứ ba bước là có một tửu lầu,năm bước là một tiểu điếm bán trái cây cùng bánh ngọt? Cái gì gọi là tùy tiệnđi vài bước, sẽ đụng phải người bán bánh bao rong?

Kim Phúc khuôn mặtnhỏ nhắn mượt mà thở phì phì cố giữ lấy hai gò má, nha, hai má nàng nếu so vớibánh bao trắng cũng không khác mấy đâu.

“Ở chỗ nàobán bánh bao?” Kim Phúchỏi người qua đường.

“Bánhbao?” Người qua đường cười lạnh một tiếng, nàng ta gầy chỉcòn da bọc xương. “Ngươi hiện tại có phúc để ăn?”

“Takhông ăn phúc, chỉ ăn loại bánh bao tròn này.”  Kim Phúcnghiêm nghị hai tay chỉ lên trên đầu nàng.

Ách. . . . . . Ca ca nói đây không phải nói búi tócbánh bao, nàng thấy bánh bao có cái gì gọi là giống búi tóc trên đầu nàng, tómlại lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tiểu cô nương có hai búi tóc vui nhưng đángyêu như vậy, bộ dáng trông rất giống tiểu hồ lô trong tranh .

“Trongthành nếu có bánh bao, bên đường sao lại có nhiều dân đói như vậy. Trong thànhtất cả các gia súc đều bị quân Chu gia lấy đi sung công. . . . ..” Một ông lão với hơi thở khó nhọc lên tiếng.

Ông lão chưa kịp nói xong, vài tên mặc quân phục binhsĩ màu vàng cưỡi ngựa phi vụt qua, bụi bay dày đặc, còn xộc thẳng vào mặt Kim Phúc.Mặt tròn của nàng lập tức vo thành một nắm.

“Phiphi phi. . . . . .” Kim Phúc cốhết sức nhổ ra hết bụi đất trong miệng.

“Cácngười tránh ra, không đước phép đứng chặn giữa đường!”Bọnlính quơ trường tiên, ngăn giữa đường đẩy những người khác vào hai bên lề.

Kim Phúc bị bất ngờkhông đứng vững liền bị ngã vào trong, bàn tay trước chạm đất do ma sát mạnh màbị thương.

“A…đauquá. . . . . .” Kim Phúcngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ thổi thổi miệng vết thương.

“Haha. . . . . .” Binh lính thấy vậy lớn tiếng cười rồi bỏ đi.

“Cáinày có gì buồn cười?” Kim Phúcđầy tức tối, hỏi một người đứng bên cạnh đang ôm đứa nhỏ mới sinh khuôn mặt táinhợt.

“Đólà kiêu ngạo! Là đang ở cười nhạo chúng ta. Thành chủ củaThiết thành thừa dịpem trai ra ngoài chinh chiến, rồi nghe những lời gièm pha của phụ nữ Hhồnggia, mở cổng thành dung túng địch nhân vào thành!”

Nam tử đang tái nhợt thiếu sức sống kích động rống to,oa nhi trong lòng ngực của hắn liền oa oa khóc nỉ non .

Kim Phúc đến bêncạnh, chỉ thấy oa nhi khuôn mặt bất quá chỉ bằng một cái bánh bao nhỏ, đã khócđến đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Nàycó người lớn bên cạnh, vì sao lại khóc?” Kim Phúc đến kỳquái hỏi.

“Mẹđứa bé tại chiến trường loạn lạc qua đời, hài tử không có sữa để uống, không cócháo để ăn, đã một ngày chưa có ăn thứ gì vào bụng, một tiểu oa nhi thì làm saochịu được đói. . . . . .” Thôi TrườngXuân vừa nói đến vậy, lệ không khỏi rơi xuốngmá.

Kim Phúc thấy oa nhikhóc đến đỏ đậm khuôn mặt,  nàngphút chốc xót xa, trong túi áo còn một ít thức ăn, nàng do dự mân mân đôi môi.

“Oa.. . . . . Oa. . . . . .” Oa nhi đột nhiênquay đầu đối với nàng tuôn ra một tiếng khóc lớn hơn.

Kim Phúc đến đã giậtmình, “đông” một tiếng cái mông lại chạm đất.

“Đượcrồi. . . . . . Cho ngươi một nửa là được. . . . . .” Kim phúc đến lẩm bẩm thò tay vào trong bao quần áo mócra một quả màu vàng, phân thành hai nữa, lần lượt một bên cho chaoa nhi .”Cho ngươi.”

“ThôiTrường Xuân tạ ơn cô nương ân cứu mạng!” ThôiTrường Xuân tiếp nhận lấy nửa phần ăn,lập tức đưa vào trong miệng.

“Uyuy. . . . . . Cái này không phải cho ngươi, nhổ ra a!” Kim Phúc tới bắt ở yết hầu Thôi Trường Xuân , đem hắntheo mặt đất đề cao ít nhất một thước.

“Cônương. . . . . . Oa nhi mới một tuổi, thôi mỗ phải cắn nát trước sau mới có thểcho cho oa nhi ăn.” Thôi Trường Xuân lè lưỡi, thở không nổi nói.

“Ân.” Kim Phúc liền buông tay ra, Thôi Trường Xuân nặng nềngồi trên trên mặt đất.

“Oa.. . . . .” Oa nhi lại như bị kinh động, khóc lớn lên.

“Thậtồn ào!” Kim Phúc bịt lấy hai tai, dùng chân đạp Thôi Trường Xuân. “Ngươi nhanh chonó ăn, không được ăn vụng. . . . “

“Cônương, lòng từ bi, mẹ ta ba ngày chưa ăn cơm rồi!” Một nam tử bốn mươi tuổi, quỳ gối trước mặt nàng dập đầu.

“Chata bảy mươi rồi, người già cũng như hài tử chịu không được đói a. . . . . .”

Kim Phúc đột nhiên ngước mắt nhìn lên, bị hù đến nổiđồ ăn trong áo suýt rớt ra

Trước mặt của nàng khi nào lại quỳ  hàng chục người thế này a? !

Kim Phúc hai tay ôm ngực, cảm thấy những người nàythật đáng sợ, bọn họ làm sao biết nàng còn có thức ăn!

Đều cho bọn hắn, nàng ăn cái gì!

Tuy nhiên nàng không ăn, cũng sẽ không có chết. Chínhlà, nói không ăn vậy…, nhưng vẫn muốn muốn ăn, nếu không ăn, nàng sẽ không thểchuyên tâm tu hành. Cho nên, nàng nhất định phải ăn no bụng .

“Cônương hảo tâm, a, cô nương rủ lòng thương,. . . . . .”

Kim Phúc nhìn những người kia cúi quỳ trước mặt mình,mỗi người sắc mặt ai cũng đều xanh xao, họ thật sự rất đói a.

Nàng lấy quả Phượng Hoàng để trong ngực ra, phân chiađều phát cho từng người. Nàng còn không kịp ngăn cản, bọn họ ngay cả chưa lộtvỏ cũng gặm xuống.

Mà mọi người ăn loại quả này vào, chỉ cảm thấy một cổhơi ấm từ người lan dần tứ chi, như là đã được ăn đầy đủ ba ngày, cảm thấy khỏehẳn.

“Cônương, cô là từ nới khác đến sao?” ThôiTrường Xuân ôm hài nhi đã không còn khóc quấy hỏi.

“Từnơi đó .” Kim Phúc chỉ tay lên đỉnh núi Bạch Tuyết  Linh Sơn.

“Cônương từ Linh Sơn xuống , khó trách trên người có quả Phượng Hoàng, ta mới nhấmmột chút, sinh lực khỏe lên gấp trăm lần.” ThôiTrường Xuân nói xong, bên cạnh rất nhiều người nghe vậy cũng đều phụ họa lên.

Mọi người đều biết Linh Sơn có rất nhiều điều kỳ lạ,nhìn cô nương này vẻ mặt không nhiễm phàm tục, thần sắc tinh khiết, nhìn lâucũng cảm thấy có vài phần không giống bình thường.

“Nóinhảm, Phượng Hoàng mười năm mới kết quả một lần, một quả có thể chống đỡ mườingày ăn, ăn vào đương nhiên sinh lực tốt gấp trăm lần.” Kim Phúc đến đây mà không có bánh bao ăn, chán đếnchết nói.

Lời vừa nói ra, chúng thanh liền xôn xao.

“Đatạ cô nương ân huệ ban thưởng trái cây quý, đợi sau khi tướng quân của Thiếtthành trở lại, chúng ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp.” Mọi người đồng nói ra.

“KimPhúc ta đây không cần các người phải làm trâu làm ngựa, chỉ cần bánh bao.” Nàng cái miệng  trề ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm.

“Chờtướng quân trở về, Kim cô nương muốn bao nhiêu bánh bao thì sẽ có bấy nhiêubánh bao! Cô không biết Thiết thành chúng ta trước dựa vào tướng quân tài giỏiđể trấn thủ, thời kỳ thái bình, chừng vài vùng có một nửa gia đình giàu có. . .. . .” Thôi Trường Xuân nói ra.

Kim Phúc không có hào hứng nghe nhiều như vậy, cái kiachẳng liên quan gì nàng, vội vã hỏi: “Hắn khi nào trở về?”

Nàng lời còn chưa nói xong, đột nhiên ngồi rụp xuống,nghiêng đầu để tai sát mặt đất.

“Làmsao vậy?” Mọi người tò mò vây quanh hỏi.

“Rầmrầm rầm oanh. . . . . . Thật nhiều người phi mã đang đi về hướng này . . . . ” Kim Phúc ngẩng đầu, mặt đều dính bùn đất.

“Nhấtđịnh là thành chủ trở về rồi!” ThôiTrường Xuân bật thốt lên nói, đưa tới mọi người một hồi hoan hô.

“Phíađông Giác thành Chu gia quân đang nắm giữ, người trấn thủ thiếu, chúng ta chạynhanh đến đó giúp tướng quân mở cửa thành.”

“Chỗđó có Chu gia quân! Đao thương không có mắt, chết người hàng loạt, ta trên cócha mẹ, dưới còn con nhỏ hai tuổi. . . . . .”

Một đám người thất chủy bát thiệt???  hết tranh luận rồi đứng bất động nhìn nhau

Kim Phúc tới nghe được móng ngựa thanh âm ngày cànggần, nàng hai tay tra eo, hét lớn một tiếng ──

“Tađi Giác thành mở cửa cho tướng quân của mấy người vào thành!” Như vậy nàng mới có bánh bao ăn.

Thôi Trường Xuân vừa nhìn thấy nàng bộ dáng dõng dạc,lập tức nước mắt liền chảy ra

“Tiểucô nương này ở nơi khác đến cũng đứng về phía bên ta, chúng ta còn do dự cáigì! Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tướng quân ở ngoài thành khổ chiến sao?” Thôi Trường Xuân cõng đứa nhỏ lên, là người đầu tiêntheo sau lưng Kim Phúc.

“Đúngvậy a đúng vậy a, nhanh giúp cho tướng quân kia trở về thành.” Kim Phúc khoa chân múa tay vui sướng, phảng phất đằngtrước đã có một núi bánh bao đang đợi nàng.

Có người cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng, cũng đã cónhiều người gia nhập phía sau của nàng, đội ngũ truyền với nhau từ tai này đếntai người khác, kéo đến càng lúc càng dài, càng lúc càng đông.

Kim Phúc không để ý người nối phía sau mình đã dàigiống như một con rồng, chỉ biết là sắp có bánh bao ăn, cho nên vui vẻ ngâm ngabài hát.

Khi kéo dài đến một tửu lâu nhỏ, một quân lính đangdìu tên tiểu tướng uống rượu say khướt ngã qua ngã lại đi đến

“Tạophản sao? Các ngươi bọn súc sinh toàn bộ cút hết cho ta!”Tiểutướng của quân địch  trừng đôi mắt say hồng, chửi ầm lên nói.

Quần chúng tất cả đều không có lên tiếng, hoảng sợđứng lùi dần

“Cácngươi đông người như vậy việc gì phải sợ bon chúng?” Kim Phúc đến kỳ quái nói.

Nàng lời nói chưa dứt, gần trăm nam tử liềnhướng  ba gã quân địch một loạt tấn công, quân địch lập tứcbị đè ép trên mặt đất.

“Rấttốt, rất tốt.” Kim Phúc rất hài lòng, tiếp tục đi lên phía trước.

Quần chúng vang lên một hồi tiếng hoan hô, đoàn ngườikhí chất cao ngời

“Tướngquân. . . . . . tướng quân. . . . . . Tướng quân . . . . .” Có người dẫn đầu hô to lên.

“Bánhbao tướng quân! Bánh bao tướng quân!” KimPhúc tới cũng đi theo hét lớn hai tiếng.

Tất cả mọi người kỳ quái  nhìn nàng.

“Nhìncái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn bánh bao sao?”KimPhúc đến kỳ quái trừng mắt ngược trở về.

Đã lâu rồi không nhớ hương vị thịt quần chúng vội vànggật đầu, vội vàng đuổi kịp cước bộ của nàng, vội xông hướng cửa Giác thành,cùng đợi tướng quân  đoạt lại Thiết thành, trả lại cho bọn họ thời gian yênbình trước kia

Nhanh! Mau lên!

Thiết Mộc Ưng thân thể tráng kiện cưỡi trên lưng CaoMã, một loại tư thái dũng cảm từ sau lưng vượt lên đầu mấy ngàn danh quân Thiếtgia, hướng phía Thiết thành phóng tới.

Trừ tiếng vó ngựa ra, một đoàn quân đội yên tĩnh khôngmột tiếng người nói chuyện

Thượng giáp màu đen bảo vệ toàn thân Thiết Mộc Ưng, mũgiáp phía dưới vỏn vẹn lộ ra cái cằm nhọn cương nghị cùng đôi con ngươi sắc bénsáng ngời đao kiếm

Mắt Thiết Mộc Ưng thấy một số người đứng ngay cổngThiết thành, hắn lợi hại nheo mắt, phẫn nộ trừng mắt nhìn trên cửa thành nhiềuquân “ Chu “ gia

Không biết Thiết thành dân chúng hôm nay tốt không?Quân Chu gia từ trước đến nay không hề hiền lành, đốt giết bắt người cướp của,hủy hết lương thảo trong thành, khiến dân chúng chết đói chính là thủ đoạn củabọn chúng

Thiết Mộc Ưng hàm răng xiết chặt, thân dưới hắc mãcàng thêm phi chạy nhanh chóng.

Trên tường thành quân Chu gia vừa nhìn thấy “Thiết giaquân” đột kích, vội vàng kích trống thổi còi.

“Thànhchủ Thiết thành đã đầu hàng, Thiết gia quân tiến công chính là tạo phản, nhanhlên vứt bỏ vũ khí, miễn cho tội chết!” Chugia quân khiêu chiên đứng trên thành, lớn tiếng thét to nói.

Thiết Mộc Ưng con mắt hào quang lạnh lẻo nhìn xem binhtướng của địch sắp xếp cung tiễn thủ.

“Làmphản chính là các ngươi dám dẫn binh chiếm thành, không khác nào loại cầm thú!” Thiết Mộc Ưng trợn mắt, phát ra một đạo sư tử gầm kinhthiên động địa.

Người thân, cha mẹ, vợ con của những binh sĩ “ Thiếtgia quân” đều đang ở trong thành, toàn quân phía bên ngoài nghe tướng quân củamình oai phong khiêu chiến, nên cũng bộc phát những tiến gầm nhẹ căm phẫn tronglong

“Tiếnlên!” Quân Thiết gia đồng thanh lên tiếng, oanh oanh liệtliệt cùng tướng quân dẫn đầu chiến đấu

Trên tường thành Chu gia quân thất kinh hoảng sợ nhìnThiết gia quân trì mã cử động lá chắn liên tiếp tới gần, nhớ tới Thiết gia quâncó danh tiếng bất khả chiến bại, tất cả đều không tự chủ được co rúm người lại

Ai mà chưa từng nghe qua năm đó Thiết gia quân chỉdùng ba nghìn đại quân ba ngày ba đêm công thành, đánh chiếm bạo ngược vôđạo”Lạc thành” có đến hai vạn đại quân đều trở thành chuyện tích.

“Bắntên!” Tướng quân Chu Kỳ của Chu gia quân hạ lệnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, tên bay như mưa.

Chỉ là, tên bay như rừng rậm,nhưng không làm cho mộtbinh sĩ nào của Thiết gia quân ngã xuống, bọn họ đi tới tiến độ thậm chí khônggiảm, mà ngược lại di chuyển rất nhanh liền kiềm hãm quân địch trước mặt

“Đánh!” Thiết Mộc Ưng ra lệnh một tiếng, hàng thứ nhất Thiếtgia quân đã tiến xác tường thành, mười tên công thành, tay lập tức leo lêntrên.

Chu gia quân mới căng dây cung bắn tên, đối phương đãbò lên trên tường thành.

“Đồvô dụng! Bọn chúng đều ngay trước mắt, cũng bắn không trúng một người sao?” Chu Kỳ lớn tiến mắng rủa.

“Bọnhọ đầu đội mũ sắt, đeo mặt nạ, không có một tấc khe hở. . . . . .” Một binh cung tiễn thủ nói ra.

Cung tiễn thủ lời chưa kịp dứt, Thiết gia quân đã dọctheo lỗ châu mai trèo lên phản công.

“Hàngthứ hai vào chỗ.” Thiết Mộc Ưng khẽ quát một tiếng.

Thiết gia quân hàng thứ hai cung tiễn thủ đã hướngphía trên tường thành bắn, tuy là ngược gió từ trên xuống, nhưng cung tiễn lựcđạo lại vẫn mạnh mẽ bắn về phía quân địch.

Chu gia quân tiếng kêu gào thê thảm đều trúng tên ngãxuống đất, càng ngày càng nhiều quân Thiết gia chiếm lên thành tường.

“Tướngquân, phía đông Giác thành có một tiểu đội dựng cờ “Thiết gia quân” đứng lêncông kích , chỉ sợ là quân địch cố ý sắp đặt.” Phó tướng Lý Hổ “Thiết gia quân” giục ngựa tiến lênbáo cáo.

“Ngươiở đây phụ trách ra lệnh.” Nói xong Thiết Mộc Ưngkhoái mã hướng Giác thành chạy tới, nhanh tựa như tia chớp xuyên qua tầng tầngquân đội, như giẫm trên mặt đất bình thường không hề trở ngại, đủ thấy thuậtcưỡi ngựa cao siêu.

Chỉ thấy Thiết thành dân chúng toàn bộ chen chúc tạigiác thành, liều mình quơ cờ Thiết gia quân, chính là người đứng đầu dẫn quân,tại sao là ──

Một tiểu cô nương?!

Thiết Mộc Ưng để mắt nhìn về phía tiểu cô nương vẻ mặtđang cao hứng bừng bừng, lại nhìn phía sau nàng dân chúng bộ dáng tựa hồ nhảynhót như chim sẻ, tâm trạng liền nhẹ nhàng thở ra.

“Trong Giác thành là người một nhà, người dẫn chính là nhân quân trước đây.” Thiết Mộc Ưng khoái mã quay về đối Lý Hổ nói ra.

Lý Hổ mới xoay người, Thiết Mộc Ưng cũng đồng thời đốilính liên lạc hạ lệnh.

“Cánhquân bên trái vào thành, một đội quân tấn công tường thành, trung đội theo tatiến công cổng chính Thiết thành.”

“Dừngtay!” Trên tường thành, tướng quân Chu Kỳ của Chu gia quânmột tay cầm kiếm, đâm về thành chủ Thiết Minh Anh mặt mày đã trắng bệch.“Nếu như muốn ca cangươi Thiết Minh Anh có thể sống xót…, mau ngoan ngoãn đầu hàng.”

Thiết Mộc Ưng con ngươi đen trừng hướng lên tườngthành nhìn ca ca Thiết Minh Anh khác mẫu của mình.

Vì một người nhu nhược, vì không biết thương cảm dânchúng thẳng tay ăn chơi sa đọa, nên đầu hàng địch làm cho toàn thành người dânchịu khổ? Phụ thân lại cho rằng vì chính người nên dân mới khổ sở, nào nghĩ từkhi Thiết Minh Anh lên làm Thành chủ, lại làm cho nhân dân càng chịu khổ hơn.

“GiếtThiết Minh Anh! Chúng ta không cần loại người chỉ biết núp ở váy mẹ uống rượuăn thịt, làm cho người dân trong thành chịu bao nhiêu cực khổ!” Trong thành tinh thần quần chúng sục sôi rống to baythẳng lên trời xanh.

Thiết Minh Anh hai chân mềm nhũn, chớp mắt trắng bạch,ngất đi.

“Thếcục hôm nay đã đổi, ngươi nếu như giết Thiết Minh Anh, chính là tổn thất đếndân chúng Thiết thành. Thiết gia quân tuyệt không tha nhẹ cho ngươi!” Thiết Mộc Ưng hai mắt nhìn thẳng Chu Kỳ, tay phải vunglên. “Thiết gia quân, vào thành!” Lời nói vừa dứt, Thiết gia quân binh phân ba đường, thế như chẻ tre tớigần về phía trước.

Thiết Mộc Ưng mới đến trước cửa thành, còn không có hạlệnh công thành, cửa thành cao ba trượng từ từ mở ra, trước mặt hắn chính làtiểu cô nương gương mặt tròn tròn khi nãy. Tiểu cô nương này trên đầu có haibúi tóc cũng tròn, vẻ mặt rất bẩn, lại mở to đôi mắt sáng long lanh yên lặngnhìn hắn, hơn nữa ── Vẻ mặt vui vẻ?

Thiết Mộc Ưng nhìn xem nàng, mày rậm càng nhăn lại.

Tên thủ lĩnh ngồi trên Cao Mã, thoạt nhìn mặt rấthung, khí thế so còn dọa người, nam nhân này chính là tướng quân a! Kim Phúchăng say đối với hắn chói lọi cười.

Nàng nguyên bản tại Giác thành vừa diễn xong cảnh taykhông đoạt được bách đao, vừa nghe đến tướng quân này bị giam ở ngoài cửa vàokhông được, liền xung trận lên ngựa tiến tới đây.

Bánh bao tướng quân nếu không thể vào thành, nàng cáinày một chuyến đi chẳng phải hao cổng tổn sức mà không được gì . Vì vậy, tronglúc đó nàng giống như con khỉ trái chui phải nhảy tiến vào quân địch, mạnh mẽđâm tới xông thẳng cổng thành chính.

“Bánhbao tướng quân, nhanh nhanh tiến vào!” KimPhúc đến một bên đẩy cổng ra, vừa hướng Thiết Mộc Ưng vẫy tay.

Thiết Mộc Ưng không biết cô nương tự ý đổi tên hắnthành bánh bao này là ai, chỉ cảm thấy nàng thần lực phi phàm, hẳn là nhân tài.Hắn giục ngựa, đi qua bên người nàng thì gật đầu hướng nàng thăm hỏi.

Kim Phúc tới gặp trạng, cười đến híp mắt không thấythái sơn .

Nàng hướng hắn vươn tay ──

A? Thiết Mộc Ưng sau khi cưỡi ngựa như bay qua bênngười nàng, Kim Phúc tới đây mới lấy lại tinh thần, hai tay nhìn rỗng tuếch .

“Bánhbao ? Không phải nói tướng quân vừa về đến thì có thể có bánh bao ăn? Hay làhắn muốn tới địa phương khác trao đổi?” KimPhúc dạo qua một vòng, chỉ thấy quần chúng ở cửa tất cả đều theo đuôi Thiết giaquân, hướng phía trong thành đi đến.

Ánh mắt của nàng sáng ngời, cảm thấy mừng rỡ ──

Nhất định là muốn đến nơi khác để đưa bánh bao rồi,nàng cũng muốn nhanh chóng lấy bánh bao nha.

Kim Phúc cước bộ nhanh hơn, thở phì phò vài tiếng liềnlại lần nữa tiến vào giữa quần chúng, liều mình chạy về phía sau lưng Mộc Ưng.. . . . .

Lúc này, Chu Kỳ vừa thấy Chu gia quân liên tiếp bạilui, vội vàng bắt Thiết Minh Anh đi xuống thành lâu, chỉ hy vọng Thiết Mộc Ưngcòn có chút tình cảm anh em, như vậy con bài trong tay hắn mới có tác dụng.

“Thiếtgia quân không giết người đầu hàng, còn không mau đầu hàng.” Thiết Mộc Ưng oai phong ngồi trên trên ngựa đen, khuônmặt tràn đầy chính khí, dáng người bất phàm.

“Tỉnhlại cho ta!” Chu Kỳ đánh cho Thiết Minh Anh một cái tát, muốn hắncầu tình.Thiết Minh Anh rên rỉ tỉnh lại, vừa nhìn thấy Thiết Mộc Ưng đứng đằngtrước, nước mắt nước mũi toàn bộ phun ra.

“Đệ đệ tốt, ngươi phải cứu mạng ta a! Đều là Hồng Tuyết Anh yêu phụ kia bảo tamở cửa thành . . . . . .” Thiết Minh Anhkêu to.

“Buônghắn ra, ta cam đoan khi trục xuất ngươi rời đi sẽ không còng tay xiềng chân,chừa cho ngươi chút tôn nghiêm.” ThiếtMộc Ưng nhìn Chu Kỳ, con mắt sát khí mang đầy sát khí, chỉ sợ cả Chu gia quâncũng không phải đối thủ của hắn.

“Khẩukhí thật là lớn, ai nói Chu gia quân nhất định sẽ thua. . . . . .” Chu Kỳ bả đao càng ép vào trong cổ Thiết minh Anh.

“Ngươinhìn cho kỹ ai đang nắm cục diện.” ThiếtMộc Ưng lạnh lùng cắt đứt lời của hắn.

Chu Kỳ nhìn lại, thiếu chút nữa chân quỵ xuống mặtđất, mới một cái nháy mắt, tường thành trong ngoài đều bị Thiết gia quân chođoàn đoàn bao vây .

“Tabiết người sẽ làm được!” Thiết Minh Anhlau đi nước mắt nước mũi trên mặt, quay đầu hướng Chu Kỳ quát. “Ngươicái tạp chủng này còn không mau thả ta ra!”

Chu Kỳ nheo mắt,chủy thủ càng thêm đâm vào cổ ThiếtMinh Anh , chảy ra một vết máu.

 “Đánhchó phải nhìn mặt chủ, ngươi hiện đang đứng ở địa bàn Thiết thành” Thiết Mộc Ưng cởi bỏ thiết chế mặt nạ bảo hộ hương đếnbên cạnh địch càng lúc càng gần, truyền lệnh tiểu binh vội vàng tiến lên tiếpnhận.

Một hồi gió lạnh thổi qua, tóc đen Thiết Mộc Ưng tronggió rét giơ lên, đôi mắt lạnh như băng không hề có tia tình cảm, làm cho ngườigặp phải hoảng sợ.

“Tathả hắn, ngươi phải bảo vệ mạng ta” ChuKỳ nắm chặt chủy thủ, biết rõ Thiết Mộc Ưng nhất ngôn cửu đỉnh ( đã nói là sẽ làm )

Thiết Mộc Ưng sau khi gật đầu, Chu Kỳ nghe một cổ nướctiểu mùi khai, cúi đầu xem xét ——– Thiết Minh Anh cư nhiên sợ đến tiểu trongquần.

“Đithôi, kẻ vô dụng.” Chu Kỳ khinh thường đem Thiết Minh Anh đẩy về phíatrước. Thiết Minh Anh bị ngã sấp bên chân Thiết Mộc Ưng, Thiết Mộc Ưng thân thủnâng hắn dậy.

“Tasẽ ban cho ngươi bỗng lộc cùng châu báu. . . . . .” Thiết Minh Anh cầm chặt lấy cánh tay Thiết Mộc Ưng,lớn tiếng nói ra.

“Ngươinên cứu chính là dân chúng Thiết thành. Cha khi còn sống đã thông báo, khôngthể để cho bọn họ bị đói, đông lạnh , kết quả ngươi làm cái gì?” Thiết Mộc Ưng mắt lóe ra ánh sáng lạnh, vừa nghiêmkhắc trừng hắn.

“ThiếtMộc Ưng làm thành chủ! Thiết Mộc Ưng làm thành chủ!”Quầnchúng trong thành la lên.

Thiết Mộc Ưng mặt không thay đổi đứng ở tại chỗ, dướicao nhìn xuống Thiết Minh Anh.

“Ngươinghĩ soán vị!” Thiết Minh Anh trừng hắn, tức giận đỏ bừng mặt.

“Tanguyên không có dã tâm soán vị, là chính ngươi vô dụng khiến ta phải làm rahành động vậy”

Thiết Mộc Ưng trước bước một bước, Thiết Minh Anh lảođảo lui về phía sau, giẫm phải áo bào, liền ngã. . . . . .

Thiết Mộc Ung cánh tay dài duỗi ra, lại lần nữa kéohắn. Thiết Minh Anh đột nhiên duỗi ra móng tay chụp vào khuôn mặt Thiết MộcƯng.

Mặt Thiết Mộc Ưng liền bị cào cho một đường chảy máu.

“Haha ha. . . . . .” Phó tướng Lý Hổ Thiết gia quân đang ôm bụng cười lớn. “Đànbà mới lấy tay bắt người!”

“Ngươimơ tưởng lên làm thành chủ! Ta mới là thành chủ!” Thiết Minh Anh ngửa mặt lên trời cười dài, đôi mắthiện lên hào quang đắc ý.

Thiết Mộc Ưng thân hình tinh tráng lắc lư , trong nháymắt mọi thứ trước mặt trở nên một mảnh mơ hồ, thân hình gần ngã xuống.

“Trên móng tay của ngươi có độc.” ThiếtMộc Ung trán đổ mồ hôi lạnh, cảm giác có cổ mùi tanh dưới cổ họng.

“Loạiđộc này chuyên môn đối phó với loại người như ngươi hèn hạ muốn cướp ngôi. . .. . .” Thiết Minh Anh kêu to.

Thiết Mộc Ưng một tay bóp ở cổ Thiết Minh Anh, đem cảngười hắn cử động cao đến hai chân rời đi mặt đất.

Thiết Minh Anh gương mặt chuyển thành tái nhợt, đầulưỡi nhả dài ra.

Thiết Mộc Ưng cảm thấy hai tay đang run rẩy, từ trướcđến nay thói quen sức nặng khôi giáp, vậy mà lúc này đây ngay cả sức cũng khôngcòn.

Hai đầu gối hắn mềm nhũn, cả người đột nhiên té trênmặt đất.

Thiết Minh Anh bị hắn đặt ở thân dưới, mạng may mắncòn giữ được.

“Mauđưa giải dược!” Lý Hổ một quyền vung đến trước mặt Thiết Minh Anh.

“Giảidược trong phủ, chờ các ngươi tìm được thì hắn đã chết.”ThiếtMinh Anh cười hưng phấn ,cảm thấy Hồng Tuyết Anh bảo hắn giữ độc dược này, tùythời hạ độc Thiết Mộc Ưng, quả nhiên là diệu kế.

Lý Hổ xem xét Thiết Mộc Ưng lúc này hai mắt nhắmnghiền, đôi môi trắng xanh, hắn tức giận dùng chân giẫm lên lưng Thiết MinhAnh, làm cho hắn quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng thét lên.

“Tướngquân chết, chúng ta liền giết ngươi chôn cùng hắn!” Lý Hổ nói ra

“LýHổ, mau đến.” Thiết Mộc Ưng hơi thở mong manh nói.

Lý Hổ tiến lên đưa lỗ tai nghe lệnh, lập tức dựa vàolời căn dặn đem Chu gia quân giải vào đại lao, miễn cho bọn họ có cơ hội có thểlại lần nữa xâm hại nhân dân Thiết thành.

Mọi việc phân phó xong, hai đầu gối Lý Hổ quỳ xuốngđất, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, cảm động và nhớ nhung tướng quân trước khichết.

“Bánhbao tướng quân! huynh không thể chết được!”

Đột nhiên, một tiếng kêu to từ khoảng không vọng đến,một đoạn thân ảnh bay thẳng đến trước mặt Thiết Mộc Ưng.

Thiết Mộc Ưng hai mắt miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ,nghĩ rằng cô gái nhỏ này lại nhận nhầm người

Kim Phúc đến bắt lấy hai bả vai Thiết Mộc Ưng , trựctiếp đem hắn cả người đều nhấc lên.

“Ngươichết, bao tử của ta làm sao bây giờ?” Nàngđem mặt thẳng tiến đến trước mặt hắn.

Có tử khí!

Kim Phúc buông tay ra, Thiết Mộc Ưng đông một tiếng cảngười rơi trở lại trên mặt đất.

“Hắnsắp chết. . . . . .” Kim Phúc ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía người bên cạnh.

Lý Hổ khóc lớn tiếng, kéo Thiết Minh Anh qua hướng mặtđất ném xuống. “Tướngquân, ta chặt đầu Thiết Minh Anh báo thù cho huynh!”Lý Hổ hôlớn.

“Tướngquân! Tướng quân!” Quần chúng ở khắp nơi trong thành nghe tin liền khóclớn chạy tới

Kim Phúc quay lại đầu xem xét, lại gặp dân chúng đềukhóc rống chảy nước mắt quỳ xuống đất dập đầu.

Nàng nháy mắt mấy cái, không biết bọn họ tại sao phảikhóc? Người đến lúc chết cũng phải chết, việc gì phải khóc?

Nàng đã mệt mỏi một ngày, còn không có đồ ăn nên khóclà nàng mới đúng!

“Nóita không sao để nhân dân yên tâm, phải chọn ra thành chủ mới hảo hảo đối xử tửtế với bọn họ. . . . . .” Thiết Mộc Ưng môitrắng bạch nói ra mấy câu yếu ớt, khuôn mặt hơi nghiêng liền mất đi tất cả ýthức.

Kim Phúc đến ngồi dưới đất, không hiểu nhìn người này——- sắp phải chết rồi, hắn làm gì còn muốn quan tâm chuyện của người khác vậy ?

“Thỉnhcô nương cứu tướng quân, chúng ta hội dùng núi bánh bao tạ ơn cô nương.” Thôi Trường Xuân lên tiếng hô to.

Núi bánh bao! Kim Phúc vừa nghe, đông một tiếng nhảydựng lên. Nàng lục khắp tất cả túi tiền trên người, tìm không thấy ca ca chonàng thuộc giải dược, chỉ tìm được một khỏa thuốc trị thương cầm máu, lung tungnhét vào miệng cho hắn.

Nàng thân thủ mở ra đôi mắt Thiết Mộc Ưng, chỉ thấyhai mắt hắn đều trắng dã, còn giữ lấy một tia khí.

“Lãothiên gia, ta nguyện lấy tuổi thọ của ta phân cho tướng quân!” Quần chúng bắt đầu có người khóc hô.

“Tacũng vậy nguyện ý!”

Kim Phúc nhìn bọn hắn, cảm giác một cổ nhiệt lưu baythẳng tới ngực, trái tim của nàng thình thịch đập loạn, lại không biết vì saolại như thế. Nàng chỉ cảm thấy mọi người như vậy hô, nên vô luận thế nào cũngphải cứu cho được tướng quân Thiết Mộc Ưng đang gần chết này.

Nàng cúi thấp đầu, một tay phủ ở ngực Thiết Mộc Ưng,cái miệng nhỏ nhắn dán lên miệng Thiết Mộc Ưng.

Một khối không khí vô hình từ trong bụng của nàng lúcnày bay lên, trải qua lồng ngực của nàng, cổ họng, chậm rãi truyền đến miệngThiết Mộng Ưng.

Thiết Mộc Ưng thân thể đột nhiên chấn động, con mắt mởra.

Kim Phúc lại càng hoảng sợ, lần nữa buông ra Thiết MộcƯng ném xuống đất.

Thiết Mộc Ưng hai tay chống lấy sau lưng, lúc nàykhông thể bị ném nữa .

“Tướngquân sống lại!” Lý Hổ ôm tướng quân cao hứng khóc lớn lên tiếng.

“Cámơn lão thiên gia! Đa tạ Kim Phúc cô nương!” Quầnchúng dập đầu mà chống đỡ, trong khoảng thời gian thanh âm ngắn quần chúng hoanhô thẳng lên trời xanh

Kim Phúc đến ngồi dưới đất, cảm thấy thân hình trốngrỗng , nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết thiếu cái gì, chính làvô lực.

Nàng ôm bụng, đoán rằng chính mình đã đói bụng a!

KimPhúc, muội cái này đại ngu ngốc, chán sống! Lại đi cứu người, muội cái mạng nhỏcủa mình cũng không còn rồi! Còn không mau trở về cho huynh!

Trong đầu của nàng chợt truyền đến một hồi rống giận.

Kim Phúc vừa nghe ca ca Kim Vượng đang gọi nàng, nàngbỗng nhiên đứng dậy, thân mình nhỏ nhắn lắc lư trong chốc lát.

Thảm, nàng thật sự có đói đến như vậy không? Nàng cúiđầu nhìn qua bụng , lại phát hiện trong cơ thể nàng linh châu màu đỏ tu hành batrăm năm lại rút nhỏ đi ba phần.

Không thể nào! Nàng mới cứu sống bánh bao tướng quân,lại mất gần trăm năm công lực sao?

“Thảm.. . . . . Thảm. . . . . .” Kim Phúc đến thìthào lẩm bẩm.

Muộicòn biết thảm, nhanh lên trở về!

“Bánhbao tướng quân, bảo bọn họ làm trước một tòa bánh bao đợi ta, ta thời gian sausẽ trở về ăn.” Kim Phúc đến dùng chân đá Thiết Mộc Ưng.

Thấy hắn lẳng lặng gật đầu, Kim Phúc tới đây mới nhanhnhư chớp chui ra khỏi đám người, hướng phía Linh Sơn rời đi, lưu lại ánh mắtquan sát của Thiết Mộc Ưng, cùng một tiếng lớn sùng bái cúi lạy của dân chúngđối với thân ảnh nàng.

## 2. Chương 2

Một tháng sau——-

Trong lúc đó giữa Linh Sơn và Thiết thành, tồn tại mộtmảnh rừng cây rộng lớn.

Nhân dân Thiết thành truyền thuyết nơi này trong rừngcây có thần quỷ yêu ma tu hành, không dám xông loạn, ở nơi này ngoại trừ côntrùng chim thú, luôn yên tĩnh không tiếng động. . . . . .

“Ngungốc! con người tùy tiện cầu cứu, muội liền dùng nội lực trăm năm  tuhành cứu sống hắn, muội đem nội lực phân chia cho ta có phải tốt hớn không!” Kim Vượng cầm củ khoai lang trong tay Kim Phúc đánhtrên đầu nàng.

“Huynhniệm lâu như vậy, còn niệm nửa không khéo thuốc luôn đấy?” Kim Phúc trái phải tránh công kích của ca ca. “Hơnnữa muội không phải tùy tiện hô một tiếng liền cứu người, mà là bọn hắn nóimuốn cho muội một tòa bánh bao sơn!”

“Muộivì một tòa bánh bao sơn mà mất đi trăm năm công lực, ngốc đến không có thuốccứu được!” Kim Vượng khẽ đảo mặt, trong tay khoai lang vung đánhcàng dùng sức. “Muội vì hắn ta mà mất bao năm tu hành, nếu muộigiờ gặp nguy nan thì ai đến cứu?”

“Huynha.” Kim Phúc đến cười hì hì nói ra.

“Ainói huynh sẽ cứu muội? Muội ngốc đến nổi ta không muốn cứu!” Kim Vượng đá nàng một cước.

“Đượcrồi. . . . . . Muội sẽ không tùy tiện cứu người nữa, ca ca tốt!” Kim Phúc đến bên Kim Vượng, đầu chỉ đến vai hắn, conmắt nháy nháy nhìn .

“Tómlại, ta không cho phép muội lần nữa muốn ăn tòa bánh bao sơn!” Kim Vượng dùng bàn tay đánh đầu của nàng.

“Chínhlà muội còn chưa thấy banh bao a. . . . . .”

“Cóngười đến rừng rậm!” Kim Vượng cảnh giác bộ lông dựng đứng dậy.

“Mùi  hươngcủa bánh bao tướng quân!” Kim Phúc mắt sánglên, tại chỗ thốt lên .

“Muộinhư thế nào nhận biết mùi của hắn ?”

“Muộidùng miệng bả khí đến trong miệng hắn thì nhớ rõ của mùi hương hắn. Có nhambích, Thiết khí cùng mùi máu, nhưng cũng có một chút ấm áp. Hắn tới vừa vặn,muội tìm hắn đòi bánh bao.” Kim Phúc nhếchmiệng cười, không thể chờ đợi được chạy vội đi.

Kim Vượng nhìn nàng bộ dáng không có học láu lỉnh, tứcđến đưa khoai lang hướng phía sau nàng phóng đến.

“Muộicút vào trong huyệt động cho ta, nếu không ta liền không bao giờ mang thức ăncho muội nữa!” Kim Vượng hung ác nói.

Thân thể Kim Phúc dừng lại, nàng chậm rãi quay đầu,con mắt tròn không cam lòng nhìn Kim Vượng.

Ô. . . . . . Nàng sợ nhất chiêu này.

Kim Phúc mím môi, cúi thấp đầu, buông lỏng cước bộ trởlại huyệt động.

‘Bánhbao của muội a. . . . . .” Nàng không camlòng, đi hai bước lại quay  đầuliếc mắt nhìn.

“Trởlại trong huyệt động, huynh ngày mai mang bánh bao trở về cho muội ăn, cái nàyvừa lòng chưa?!” Kim Vượng lớn tiếng trách móc.

“Hảo.” Kim Phúc mặt mày hớn hở, phút chốc lui về trong huyệtđộng. Có bánh bao, mọi thứ đều được!

\*\*\*\*\*\*

“Báocáo tướng quân, rừng này không có một bóng người.” Lý Hổ hét lớn một tiếng.

Thiết Mộc Ưng gật đầu, nhảy xuống ngựa, buồn bực tiếnrừng rậm um tùm đi vào.

Tuy nói quân địch leo lên Linh Sơn tiến công Thiếtthành cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng cùng Chu gia quân trải qua trận chiến ấy, bấtluận chi tiết nào hắn cũng không chủ quan bỏ qua.

Dù sao, Thiết thành bị Chu gia quân công hãm tuy nhiênchỉ có một tháng, nhưng đã trải qua nhà bị đốt cháy, của bị cướp mất, các consống cùng đường đi đều bị phá huỷ một phần ba, khiến cho hôm nay nhân tâm mỏimệt. Cha tiến hành ba, bốn mươi năm xây dựng cuộc sống an nhàn cho nhân dân,lại vì mê sắc đẹp, nhẹ dạ tin vào nhạc phụ, lời gièm pha của thê tử mà ThiếtMinh Anh có thể hủy hoại tất cả trong nháy mắt.

“Trongthành cây cối đã hầu hết điêu tàn, nhưng nơi này cỏ cây lại xanh tươi gần nhưquỷ dị, nguyên nhân là gần Linh Sơn sao?” ThiếtMộc Ưng đem ngựa cột tại thân cây .

“LinhSơn có tiên khí.” Lý Hổ nói ra, còn hướng Linh Sơn xá một cái.

“Xácnhận Linh Sơn hơi nước dồi dào, nơi này tràn trề sức sống.”ThiếtMộc Ưng cũng không tin những chuyện thần tiên yêu ma.

“Làmsao huynh lại nghĩ như vậy? Kim Phúc cô nương đến từ Linh Sơn, đút huynh mộtkhỏa tiên đan thần dược, lại không biết truyền cái gì vào trong miệng huynh,huynh mới sống lại . Còn không tin có tiên nhân!” Lý Hổ nói ra.

“VịKim cô nương kia có thể là một vị thần y hậu nhân, đúng lúc đi ngang qua nơiđây.” Thiết Mộc Ưng nhìn xem rừng rậm phát ra ánh sáng xanhtrong vắt, nhớ tới Kim cô nương kia, tâm hắn có chút trầm xuống.

Nàng sau khi rời đi, hắn liền thỉnh thoảng nhớ thươngnhất đối với đôi mắt, nghĩ đến là vì có ân không báo, trong nội tâm cảm thấykhông yên a.

“Trongthành  mọi người chính là mỗi ngày thắp hương bái Phật, cảm tạ lãothiên gia phái nàng đến cứu hắn một cái mạng, cứu toàn thành.” Lý Hổ vừa nhắc tới tình cảnh lúc ấy, mặt chữ điền củahắn kích động ửng hổng.

“Tachỉ hi vọng Kim Phúc cô nương có thể xuất hiện lần nữa, để cho ta hảo hảo đáptạ ơn cứu mạng của nàng.” Thiết Mộc Ưngquắc con ngươi đen nhìn qua Linh Sơn, nghĩ thầm  Kim cô nương kia bộ dáng không sợ trời không sợ đất,thật sự vô cùng có hứng thú.

“Kimcô nương không xuất hiện, huynh mỗi ngày phân phó tiệm bánh bao làm bánh baosơn, tạo được lợi cho dân chúng huynh đệ .”

“Mọingười cảm thấy tốt mới là trọng yếu nhất, những này qua mọi người khổ cả rồi.”

“Đoànngười biết rõ huynh nguyện gánh vác chức thành chủ, tất cả đều cao hứng bừngbừng, đều nói thời thái bình đã đến, từ nay về sau bánh bao có thể ăn thoảimái”

Thiết Mộc Ưng nhìn về phía trước, trong huyệt động lạicó con hồ ly đi ra, hắn đột nhiên khẽ giật mình…

Vì sao đối với đôi mắt cảm thấy quen thuộc?

“Cóhồ ly!” Lý Hổ giơ lên cung tiễn nhắm vào hồ ly.

“Chậmđã, chúng ta hôm nay không phải đi săn. Huống hồ, ngươi nếu tin tưởng Linh Sơncó linh, không nên lúc này vọng sát sanh linh.”ThiếtMộc Ưng cũng không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn hồ ly, lập tức cảm thấy có chúthứng thú.

“Hồly thì giết cũng không sao.” Lý Hổnói ra.

“Đôimắt nó có linh tính.” Thiết Mộc Ưng hướng hồ ly đến gần một bước.

Hồ ly cũng hướng hắn đến gần một bước, còn lung laycái đuôi.

“Nóhiểu được huynh đang nói nó!” Lý Hổnói ra.

“Nếuthật hiểu được ta đang nói cái gì, liền không nên động thủ. Nếu như giờ ta đisăn mà gặp được ngươi, ngươi chính là chỉ còn đường chết.” Thiết Mộc Ưng mày rậm nhíu một cái, cả khuôn mặtnghiêm nghị lại.

“Tướngquân chúng ta chính là thần xạ thủ.”

“Cònkhông mau đi!” Thiết Mộc Ưng hướng phía hồ ly lớn tiếng quát.

Hồ ly không có nghe khuyên, lại đi về trước vài bước.

Lý Hổ cười lên ha hả. “Đệ nghĩ con hồ ly này rất có ýtứ,  lông mặc dù không xù, cũng là trơn bóng đáng yêu, tướng quânkhông bằng đem nó về làm thú cưng, coi như làm bạn.”

“Hồly vốn là động vật hoang dại, sao có thể tùy ý nuôi tại trong phủ.” Thiết Mộc Ưng cùng hồ ly cứ như vậy nhìn nhau.

“Nócó lẽ nghĩ đến phủ tướng quân hưởng thanh phúc, ha ha bánh bao a!” Lý Hổ ha ha cười.

“Ngươinếu nguyện ý theo ta tới, liền chính mình đi bên cạnh ngựa.” Thiết Mộc Ưng thuận miệng nói đùa  ra.

Hồ ly phút chốc chạy như điên đến bên cạnh ngựa.

Thiết Mộc Ưng nhìn thấy, thật sự ngây ngẩn cả người.

“Nhìncái này hồ ly đúng là hồ ly, hẳn là bị tướng quân anh khí bừng bừng hấp dẫn.” Lý Hổ vui nói.

Hồ ly quay đầu lại nhìn Thiết Mộc Ưng liếc, ánh mắt dườngnhư trách hắn động tác quá chậm.

Thiết Mộc Ưng bỗng nhiên cười, bước đi bên cạnh mã,tiểu hồ ly lúc này mới hài lòng lung lay cái đuôi.

Thiết Mộc Ưng nhất chân lên, khom người nhảy lên hắcmã. Tiểu hồ ly nhảy dựng lên, bá ở bắp chân của hắn.

Thiết Mộc Ưng ầm ĩ cười lớn, cánh tay dài chụp tới,liền đem tiểu hồ ly lao đến trước người —– là loại không sợ hắn, rất tốt!

“Chưathấy qua hồ ly hoang dại lại cùng người thân cận như vậy .”ThiếtMộc Ưng thân thủ xoa xoa đầu hồ ly.

Hồ ly mở to một đôi con ngươi đen sáng ngời, cái đuôirung hai cái.

“Đithôi.” Thiết Mộc Ưng ghìm cương ngựa, giá ngựa nghênh ngangrời đi.

“Tiểuhồ ly này lại làm cho tướng quân nở nụ cười, cái đó quả không đơn giản.” Lý Hổ cao hứng bừng bừng nói, cũng lên ngựa theo tướngquân bước thong thả trên đường trở về.

Lúc này, trong rừng đi ra một cái con hồ ly khác, liềumạng trừng mắt bọn họ đang ly khai, thẳng đến thân ảnh họ biến mất hẳn.

Tức chết hắn! Hắn chỉ đi hái quả tiên,trở về liền thấycảnh như vậy. Không bao giờ muốn xen vào việc của tiểu muội này nữa! Nàng thíchăn đau khổ, việc tu hành thì lại bỏ. Đáng chết!

Nàng chịu khổ - đáng đời!

Một tháng sau ──

Thiết Mộc Ưng đang ngồi ở bàn ghi tính sổ sách buônbán, ngước mặt lên, xoa xoa cặp mắt đã mỏi, lại cúi đầu nhìn bên chân hắn, hồly Tiểu Phúc còn ăn bánh bao a.

“Ngươitiểu gia hỏa này, lúc nào cũng ăn thật nhiều bánh bao .”ThiếtMộc Ưng xoa xoa đầu Tiểu Phúc.

Tiểu Phúc dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay của hắn, miệngcũng không ngừng tiếp tục nhai bánh bao.

“TiểuPhúc.” Hắn vì tưởng niệm ân nhân cứu mạng Kim Phúc nên đã đặttên cho con tiểu hồ ly này là Tiểu Phúc “Ngươi nếu ăn nữa, sẽbiến thành hồ ly béo tròn đấy!”

Tiểu Phúc không để ý tới hắn, miệng vẫn không ngừngăn.

“Mọingười đúng là đã làm hư ngươi.” ThiếtMộc Ưng lấy lại bánh bao, giơ cao trên không trung.

Tiểu Phúc nức nở nghẹn ngào lên tiếng, đứng lên, muốnbắt trở lại bánh bao.

Thiết Mộc Ưng nhìn nó vừa nhảy vừa vẩy đuôi, còn nhảylên vai hắn nghĩ muốn chiếm lại bánh bao, khuôn mặt nghiêm trọng giờ trở nênnhu hòa, khóe môi cương nghị hé ra cười.

“Ngươia, chỉ khi được ăn mới trở nên cực kỳ hiếu động.” Thiết Mộc Ưng đem bánh bao trong tay thả lại trongchén đồng thời tay kia vuốt nhẹ lông hồ ly rồi lên trở lại mặt nó

“Khuônmặt của ngươi đúng thật rất mềm mại, đôi mắt càng nhìn càng giống người.”

Tiểu Phúc lộ ra ai oán liếc nhìn bánh bao, một bộ thụngược tư thái.

“Thôi,ngươi nếu là một hồ ly bình thường nguyện ý làm cho vật cưng nuôi tại sân, mỗingày thấy bánh bao đều vui đến quên cả trời đất, trong đêm còn có thể làm vậtsưởi ấm, nhảy đến trên giường dựa vào người bên cạnh.” Hắn thì thào tự nói ra.

Tiểu Phúc vẻ mặt vô tội  nhìn qua hắn.

“Nếunhư muốn ở đây một thời gian thì chỉ cần muốn ăn cái gì, đều có thể làm chongươi.....” Thiết Mộc Ưng xoa xoa cằm dưới hồ ly, đem bánh baonhét vào trong miệng Tiểu Phúc.

Tiểu Phúc đối với hắn lung lay cái đuôi.

“Ngươinói ta có nên hay không hạ lệnh chém Thiết Minh Anh? Hắn dù sai, nhưng dù saocũng là huynh trưởng khác mẫu của ta. Mặc dù ta là vì  dân chúng mớitiếp nhận chức thành chủ, nhưng đạo lý vẫn là trên hết. Không có đạo lý, huynhđệ xung khắc, người trong thành nếu là có học cũng sẽ không thể chấp nhận.”

Tiểu Phúc ăn xong một miếng bánh bao cuối cùng, liếmliếm miệng, trực tiếp nhảy trên đùi hắn, lung lay cái đuôi, trưng ra bộ mặtthâm tình.

“Tađã quên ngươi nghe không hiểu, có lẽ chính vì ngươi không hiểu, ta mới có thểchuyện gì đều nói cho ngươi.” ThiếtMộc Ưng vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Phúc

Đầu Tiểu Phúc tựa vào hắn, mắt hồ ly mị hoặc thành mộtđường.

“HồngCương đã thừa nhận hắn sai  nữ nhân Hồng Tuyết Anh giựt giây ThiếtMinh Anh mở thành hàng địch, đơn giản là nữ nhi của hắn gả cho Thiết Minh Anh,sợ ta phản đối, liền muốn bày ra mưu kế này, liên kết với quân Chu gia. Cóchúng làm hậu thuẫn để chống đối lại ta. Hồng Cương là lão sư phó của ta, nămđó còn từng trên chiến trường thay cha ta đỡ một  mũi tên, mù một conmắt. . . . . .”

Thiết Mộc Ưng nhìn Tiểu Phúc, thở dài .

Tiểu Phúc đột nhiên nhảy lên đến trước ngực của hắn,duỗi ra trước đủ vỗ vỗ mặt của hắn.

“Ngươiđang an ủi ta sao?” Thiết Mộc Ưng nói nhỏ một tiếng, trong trái tim tuônra một tia ấm áp.

Tiểu Phúc phát ra một tiếng thấp giọng hô, nhảy đến bảvai rộng lớn của hắn, dùng đuôi vây quanh cổ hắn.

“Ngươitiểu gia hỏa này.” Thiết Mộc Ưng cười đem mặt vùi sâu vào cái đuôi củanó, chóp mũi đã có chút cay cay.

Mẫu thân thân là tiểu ta, từ nhỏ đối với hắn vô cùngnghiêm khắc dạy bảo, không để lộ ra bất luận ôn tình nào, chính vì trông monghắn một ngày kia có thể thay thế vị trí cha trở thành Thiết thành thành chủ.Hắn tuy là áo cơm không ngại, bất luận sự đau khổ gì nhưng lại không người tâmsự, lâu dần cũng có thói quen đem tâm tình tình giấu ở trong lòng.

Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này so với bất cứ kẻ nàocũng hiểu được hắn

“Tướngquân, có tin tốt!” Ngoài cửa thư phòng vang lên giọng Lý Hổ kêu to.

“Vào đi.” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Tướngquân, huynh nhìn xem, đây là do thư sinh Thôi Trường Xuân vẽ ra chân dung KimPhúc .” Lý Hổ xông vào thư phòng, trong tay ôm trýớc ngựctranh cuốn, gò má đỏ rất giống thần tài tiến vào.

Thiết Mộc Ưng nhìn xem bức họa, vẻ mặt cô nương khờdại, đầu hai búi tóc, nhưng đối với con mắt không phải là ──

Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tiểu Phúc cũng đangtròn con mắt khờ khạo

Tiểu Phúc chính nhảy đến trên bàn, con mắt đen bóngkhông hề chớp nhìn chằm chằm vào bức họa.

“Đâylà ân nhân cứu mạng của ta.” ThiếtMộc Ưng nói ra.

“Chúngta đem bức họa này ra miếu, cho mọi người thắp hương cũng bái.” Lý Hổ nói ra.

Tiểu Phúc tò mò một chưởng đánh về phía bức họa, khôngngờ móng vuốt lại làm rách khuôn mặt trong tranh.

“Ngươilàm cái gì!” Thiết Mộc Ưng hét lớn một tiếng.

Tiểu Phúc bị hù nhảy dựng, bỗng nhiên co lại đi đếngóc giường, trợn to hai mắt đáng thương nhìn hắn.

Thiết Mộc Ưng mày rậm nhíu một cái, cúi đầu nhìn vềphía bức họa đã bị hủy hai mắt.

Hắn chỉ nhớ rõ Kim Phúc với con mắt, về phần ngũ quanngược lại không có gì ấn tượng, dù sao nàng ngày ấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻbụi đất, cái gì cũng nhìn không ra .

“Tướngquân, làm gì cùng Tiểu Phúc gây khó dễ, cùng lắm thì bảo Thôi Trường Xuân vẽlại bức khác là được.” Lý Hổ đứng ragiảng hòa, trong ngực còn đang cất giấu một khỏa bánh bao ngọt giành cho TiểuPhúc

“Làmngười có ơn phải báo, Kim Phúc cứu ta, ta đối với nàng chính là nhìn thấy bứchọa đều nên cung kính.” Thiết Mộc Ưngnghiêm trang nói, vẫn là cẩn thận cuộn tròn bức tranh đã rách lại.

“Thìra lý do là vậy! Đệ còn tưởng rằng tướng quân thích Kim Phúc , mới có thể vìbức họa mà nổi nóng.” Lý Hổ vỗ trán một cái, thở dài một tiếng.

“Nóibậy! Ta làm sao có thể đối ân nhân cứu mạng có tâm ý. Huống hồ, Kim Phúc cônương này xem đến vẫn còn là một tiểu nha đầu.” Thiết Mộc Ưng vẻ mặt nghiêm nghị nói, nhưng cặp mắtkhông cách nào dời khỏi bức họa ──

Kim Phúc vốn có bộ dáng tròn tròn đáng yêu, nhìn tựanhư. . . . . . Bánh bao?

Khó trách nàng thích ăn bánh bao như vậy! Thiết MộcƯng nghĩ đến nàng đối với mọi thứ đều không có tia sợ hãi, nên khóe môi khôngkhỏi giương lên. . . . . .

“Cáinày Kim cô nương rõ ràng chính là tiểu thư đã lớn, hơn nữa diện mạo cũng vừađúng tuổi lấy chồng.” Lý Hổ nói ra.

“Tachỉ cảm thấy cặp mắt nàng rất giống với cặp mắt của Tiểu Phúc.” Thiết Mộc Ưng quắt mắt nhìn về phía Tiểu Phúc.

“Aida, huynh không nói thì đệ cũng không biết nha, thật sự là cảm thấy cực kỳgiống, như hai mẹ con!” Lý Hổ chằm chằmvào Tiểu Phúc, vui vẻ phụ họa.

Tiểu Phúc đi đến bên người Lý Hổ, chóp mũi ngửi ngửinhư nghe thấy gì.

“Đệlại đem theo cái gì cho Tiểu Phúc ăn, nó vừa mới ăn xong một khỏa bánh bao, đệchẳng lẽ không sợ nó chết vì no ?” ThiếtMộc Ưng đôi môi bĩu một cái, nhưng cũng không thể làm gì được.

“Aida, đệ không có. . . . . .” Lý Hổ há miệngnói.

Tiểu Phúc tại người Lý Hổ dạo một vòng quanh, trở lạibên người Thiết Mộc Ưng

“ThưaThành chủ, đã tới bữa tối.” Tỳ nữ đứng ở cửara vào, thấp giọng kêu.

“Mangvào.” Thiết Mộc Ưng đầu vừa nhấc, khuôn mặt thói quen khônglộ vẻ gì.

Tỳ nữ sợ tới mức lập tức cúi đầu, không dám ngước mặtnhìn hắn.

Tiểu Phúc thì chạy như bay đến bên người Thiết MộcƯng, bá ở chân của hắn, biểu hiện một bộ dáng “Hắn rất dễ thân cận”

Tỳ nữ đem thức ăn đặt ở trên bàn, Tiểu Phúc lập tứcnhảy đến bên cạnh kiểm tra

Hai chén gạo cơm, một dĩa lớn rau cải xào, một dĩatrứng gà, một dĩa cá lớn, chính là bữa ăn cũng bình thương như những người dânkhác.

Thiết Mộc Ưng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn TiểuPhúc hào hứng trở lại vị trí nó yêu thích nhất ── trong ngực của hắn.

“Thấythức ăn liền không chống đỡ nổi sao? Khi nào lại nuôi ra ngươi thành háu ăn nhưvậy?” Thiết Mộc Ưng giật nhẹ tai Tiểu Phúc, nó cũng khôngtoan tính  tiếp tục hướng trongngực hắn dụi vào.

Tỳ nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt ôn hòa thưthái của Thành chủ, hoài nghi mình hoa mắt.

Thiết Mộc Ưng phát giác được tỳ nữ  nhìn chăm chú, trong nháy mắt thu lại thần sắc trênmặt, nghiêm con mắt hướng nàng quét tới.

Tỳ nữ sợ tới mức thở hốc vì kinh ngạc, thanh âm runrẩy nói: “Nôtỳ cáo lui.”

Chẳng trách hắn trên chiến trường bách chiến báchthắng, bị con ngươi đen trừng như vậy, đã cảm thấy bị áp lực thế nào.

Lý Hổ thừa cơ vụng bỏ bánh bao vào chén bên cạnh gócgiường cho Tiểu Phúc.

Tiểu Phúc thay đổi tư thái lười biếng, phút chốc đánhvề phía bánh bao, rất nhanh đem bánh bao giấu đi.

“Cácngươi còn như vậy chìu Tiểu Phúc, nó sớm muộn gì cũng bị các người chìu thànhbệnh.” Thiết Mộc Ưng lơ đễnh nói.

Lý Hổ nhìn tướng quân, chỉ là sờ sờ đầu cười ngây ngô.

“Tướngquân đối với  việc Thiết Minh Anh cùng Hồn Cương, nên xử lý như thếnào.” Lý Hổ vội vàng nói sang chuyện khác.

“ThiếtMinh Anh cả đời giam cầm, Hồng Cương trảm, thân tộc lưu đày đến biên cương, đểlại Hồng Tuyết Anh ở  bên cạnh Thiết Minh Anh chuộc tội.” Thiết Mộc Ưng nhìn bữa tối, mặt không thay đổi nói ra.

Lý Hổ trừng mắt to, không thể tin  nhìn khuôn mặt kiên cường của tướng quân.

“Tướngquân. . . . . . Không, Thành chủ, huynh như vậy hình phạt có thể hay không quánghiêm khắc? Hồng Cương dù sao cũng là lão tướng đã về quê. . . . . .” Lý Hổ gấp đến độ đỏ bừng lên mặt, lớn tiếng hét lên.

“Đãhết làm quan về quê, càng nên biết sự khổ sở của dân chúng, không nên hãm hạidân chúng Thiết thành.” Thiết Mộc Ưngnhìn Tiểu Phúc đang chậm rãi  tớigần, hắn vỗ vỗ đùi, nó liền nhảy lên, nằm trên đùi của hắn cùng nhìn Lý Hổ.

Hắn vuốt lông Tiểu Phúc, trong nội tâm lại mơ hồ cảm thấynó chọn lúc này tới gần, là vì muốn an ủi hắn.

“Chínhlà, Hồng Cương xưa nay cũng lập nhiều công, tưởng rằng trước giờ là người lươngthiện, lại thêm có nhiều công lao trong việc phụ trách bên cạnh Thành chủ. Lúcnày hồ đồ dung túng Chu gia quân vào thành,  dân chúng tất cả đều cămghét Thiết Minh Anh, ngược lại đối với Hồng Cương thì không hề có lời nói nặngnào.”

“Dânchúng không biết Hồng Cương bụng dạ khó lường, chẳng lẽ ta cũng vậy ngu muộitheo?”

Thiết Mộc Ưng gầm lên một tiếng, Lý Hổ liền tắt thanhâm, chỉ dựa vào Tiểu Phúc bên cạnh hắn, đang dùng đỉnh đầu xoa xoa bàn tay củahắn, như là gọi hắn bớt giận lại.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua tiểu tử kia chỉ biết nhìn màkhông biết nghĩ, làm cho hắn phải nặng lời nghiêm trọng giáo huấn

“Bấtkể thế nào nói, Hồng Cương cũng là cựu thần, lại từng là sư phụ của huynh. . .. . .” Lý Hổ dắt giọng nói ra.

Thiết Mộc Ưng tay phải đưa ra một ngón tay, ngăn cảnlời Lý Hổ.

“Tatâm đã quyết, ngày mai sẽ công bố.” ThiếtMộc Ưng nói ra.

“Đệsợ huynh mới vừa lên nhận vị đã dùng phép nghiêm hình nặng, dể dẫn đến làm phậtlòng dân chúng.” Lý Hổ sốt ruột nói.

“Tathà rằng trong thành dân chúng kiêng kị hình pháp mà trong lòng còn có sợ hãi,cũng giúp bọn họ nhìn thấy đã bị trọng tội thì không thể tha thứ. Trong thànhbây giờ việc cần làm nhất vẫn là trừng trị những người như Hồng Cương hay làHồng Tuyết Anh , nếu bởi vì không có những người như thế làm bậy, dân sao phảichịu khổ?.” Thiết Mộc Ưng sắc mặt nghiêm túc nói ra.

“Thànhchủ lúc nào cũng vì dân chúng, thật sự khâm phục.” Lý Hổ kích động nói ra, mặt hình vuông lại đỏ bừng. “Đệlập tức sẽ đem tâm tư lần này của huynh cùng tất cả mọi người nói rõ ràng. . .. . .”

“Khôngcần giải thích thêm, lâu ngày liền có người hiểu, đệ trước xuống dưới nghỉ ngơiđi.” Thiết Mộc Ưng đem Tiểu Phúc ôm đến một bên, đi đếnbàn, bắt đầu dùng cơm.

Lý Hổ nhìn hắn không lên tiếng nữa, cũng ngượngngùng  lui xuống.

Tiểu Phúc ghé vào trường giường , nhìn Thiết Mộc Ưngnhíu lại mày rậm dùng bữa, nhìn mãi cũng mỏi mắt nhắm lại.

“Ai.” Thiết Mộc Ưng thở dài một tiếng, mong bản thân sẽgiống tên tiểu tử kia vô tư vô lo thì tốt biết mấy.

Thiết Mộc Ưng miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng cơmcanh, để đũa xuống, rốt cuộc không cách nào nuốt xuống. Trong lúc đó, hắn đemkhuôn mặt vùi sâu vào bàn tay thống khổ  thởhổn hển.

Địch bị giết vô số, làm như vậy là để bảo vệ đất nước,quyết định hiện nay mặc dù cũng là vì bảo vệ nước, nhưng người bị giết lại làHồng Cương mà hắn từng xem như cha. Lòng của hắn cũng là thịt, làm sao có thểkhông đau ?

Thiết Mộc Ưng toàn thân căng cứng, bên chân truyền đếnmột cổ ấm áp, hắn cúi đầu vừa nhìn ──

Tiểu Phúc đã ngủ, chính là ôm bắp chân của hắn, như làmuốn an ủi cùng bảo vệ hắn.

“Ítnhất còn có ngươi hiểu ta, đúng không?” ThiếtMộc Ưng đem Tiểu Phúc một mực ôm vào trong ngực, nhưng vẫn là nhịn không đượcthở dài.

Hắn vì là một Thành chủ đứng đầu, người để chia sẽ hỉnại ái ố cũng không đều không có, quyền cao chức trọng như vậy  nhưng lúc nào cũng thấy đơn độc.

Có lẽ, hắn thực nên nghĩ đến lời đề nghị của Lý Hổ mấytháng trước, sớm lấy một người vợ nhập môn, sinh vài đứa nhỏ, tạo chút khôngkhí vui vẻ trong phủ, cũng  giúphắn có thêm người nhà a......

Cách một ngày sau, trời bắt đầu chạng vạng, ánh tàchiều ở trong sân phủ Thiết Mộc Ưng xuyên qua cỏ cây toàn bộ nhuộm thành vàngóng ánh ấm áp trong vắt.

Tiểu Phúc ăn quá nhiều bánh bao, bụng nở, liền đi vòngquanh sân, để mau mau tiêu trừ bụng trướng đau nhức, như thế mới có thể nuốtthêm nhiều cái bánh bao nữa

“Tướngquân. . . . . . Không. . . . . . Thành chủ có thể hay không quá không hợp tìnhhợp lý? Hồng Cương đại nhân tuy làm hỏng đại sự, nhưng dù sao cũng vì Thiếtthành đã từng có nhiều công lao. Đem Hồng Cương lưu đày biên giới còn chưatính, làm gì đến nổi phải bị xử chém ?” Đạithẩm cầm khăn lau nước mắt nói.

“Từnay về sau mọi người làm việc, phải chú ý một chút, Thành chủ mới cũng khôngphải là người chú ý đến tình cảm xưa nay. Giết được địch tuy bên ngoài chính làThiết Diện tướng quân, nhưng giờ trị quốc lãnh huyết vô tình, ta xem từ nay vềsau đã kêu hắn là Thiết Diện thành chủ thì tốt hơn.” Nam nhân đã trung tuổi vừa quét lá rụng vừa phụng phịunói ra.

Tiểu Phúc dừng bước lại, nghe được bọn họ thảo luậnnhững chuyện này, miệng một phát lộ ra răng nanh.

Nói hưu nói vượn!

Bọn họ không biết Thiết Mộc Ưng tối hôm qua sau khi hạquyết định kia, một đêm không ngủ, làm cho nàng cũng không ngủ ngon. Hôm naysáng sớm, Thiết Mộc Ưng còn vụng trộm dặn dò Lý Hổ dẫn theo ngân lượng đi choHồng Cương an cư!

Con người mặc dù nàng thấy không nhiều lắm, lòngngười  thiện ác cũng sẽ ở tự bản thân hình thành. Mấy ngàynay cùng Thiết Mộc Ưng sớm chiều ở chung, biết chắc hắn là người mặt ác tâmthiện.

Huống hồ, nàng ăn của Thiết Mộc Ưng nhiều bánh bao nhưvậy, được hắn ưu đãi cưng chìu thật tốt, nghe hắn tâm sự nhiều như vậy, đã sớmnghĩ hắn cùng Kim Vượng đến giống nhau là ca ca tốt của nàng.

Đúng vậy, nàng Tiểu Phúc chính là Kim Phúc , cũng cóthể nói Kim Phúc chính là Tiểu Phúc.

Nàng ngày hôm ấy ở trong rừng nghe được trong phủtướng quân có tòa bánh bao sơn, nghe vậy không khỏi vui mừng, trực tiếp lợidụng nguyên hình hồ ly hiện thân theo Thiết Mộc Ưng về nhà.

Dù sao, Kim Vượng nói nàng nếu như không trở về trong huyệtđộng, huynh ấy sẽ có thức ăn cũng không cho nàng ăn. Mà nàng thật sự có trở lạitrong huyệt động, bất quá là lại chạy ra ngoài mà thôi.

Nhưng là, nàng một chút cũng không hối hận với chuyệnđi này.

Thiết thành có nhiều người mong đợi nàng, Thiết MộcƯng cũng đem nàng trở thành thú cưng sủng, hơn nữa tựa vào bộ ngực của hắn ngủrất ngon, thân thể lại ấm áp, quả thực là ở nhân gian có thật nhiều thứ vui.Cho nên, nàng đối hắn nên báo ơn, cũng là chuyện đương nhiên.

Dù sao nàng mặc dù ở nhân gian không lâu, nàng ngheKim Vượng nói qua rất ở nhân gian có nhiều người nghĩa khí làm nên sự tích, hômnay đúng là thời điểm nàng nên biểu hiện nghĩa khí.

Nàng giống như người trong Thiết thành  nói Thiết Mộc Ưng  có nhiều việc để tâm lương khổ, Kim Phúc đến quẩyđuôi, lập tức hướng trong sân đi một bước.

“TiểuPhúc, ngươi tới rồi, có muốn ăn bánh bao hay không?” Đại thẩm vừa nhìn thấy nàng, lập tức thân thiện  hỏi.

“TiểuPhúc , gia gia Bão Bão.” Lão bộc nói ra.

Ta tuổi so với người già làm gì đến nối phải gọi làgia gia? Kim Phúc đến trong lòng nói thầm một tiếng.

“Thànhchủ đợi người bên ngoài, nếu hắn có chút tâm đối người như đối với ngươi thìtoàn thành dân chúng sẽ có phúc .” Trungniên nô bộc nói ra.

Thiết Mộc Ưng mỗi đêm vì suy nghĩ như thế nào làm choThiết thành có cuộc sống tốt, nửa đêm canh ba mới ngủ, hiện tại muốn chém mộttội phạm, nhiều người lại liên tiếp chỉ trích hắn bất nhân bất nghĩa, thật sựlà quá không công bình.

Kim Phúc mở ra miệng muốn nói chuyện, lại chỉ ngheđược một hồi thanh của thú.

Ngu ngốc a! Nàng thực đã quên bây giờ mình đang là hồly không phải người.

“Đóibụng rồi, đúng không?” Đại thẩm vỗ vỗđầu Tiểu Phúc , từ trong túi tiền rút ra một khối bánh.

Kim Phúc không đói bụng, nhưng có bánh không ăn rất kỳquái, vì vậy ngậm chặt bánh, lung lay cái đuôi sau, nhanh như chớp xoay ngườilui về trong phòng Thiết Mộc Ưng  .

Nàng tu hành ba trăm năm, có thể dể dàng thành người,ngoại trừ việc muốn hành tẩu nhân gian, thưởng thức vẻ đẹp bên ngoài, còn cómột việc khác trọng yếu hơn phải xử lý ──

Nàng, Kim Phúc ── muốn thay Thiết Mộc Ưng lấy lạichính nghĩa!

Nàng muốn cho Thiết thành dân chúng biết Thiết Mộc Ưngkhông phải là cái gì Thiết Diện thành chủ, mà là thành chủ khẩu xà tâm phật.

Kim Phúc đi vào nhà trong, cái đuôi hất lên đóng cửalại.

Vừa thấy bốn bề vắng lặng, Kim Phúc hai mắt nhắm lại,trong nội tâm niệm chú ngữ, một tầng kim quang vòng quanh nàng quanh thân dichuyển, kim quang bắt đầu biến hóa ra nhiều màu sắc rực rỡ, càng di chuyển càngnhanh, cuối cùng tạo ra một đạo gió lốc, đem thân ảnh của nàng hoàn toàn ômtrọn trong kén ảnh màu vàng trong lúc đó. . . . . .

## 3. Chương 3

Thiết Mộc Ưng  saukhi nghị sự ở Chánh Điện xong rời đi thì đã qua giờ Thân.

Hắn mang khuôn mặt lãnh không biểu lộ gì, bước đi nhưgió qua phòng ngoài thật dài, thấy hắn đi qua, tất cả đều khuất thân hành lễ,lại không một người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn.

Có người trong mắt có bất mãn, có người trong mắt cóbất an, càng có nhiều người trong mắt cất giấu sợ hãi.

Hắn không trách bọn họ, dù sao một cái liền có thể hạlệnh xử trảm sư tôn thành chủ, ngay chính bản thân hắn cũng không thể chấpnhận. Thiết Mộc Ưng rất nhanh nhắm mắt lại che giấu đau xót, lại mở mắt ra trởlại làm con người nghiêm nghị lạnh lùng.

Thôi, muốn dân không còn khổ, cần phải đòi hỏi thâmmưu, mới có thể nhìn dân chúng vui vẻ trong tương lai

Dù sao cha mẹ sau khi qua đời, hắn đã sớm thói quen côđộc một thân. Huống hồ, hắn thân là tướng quân quyền cao chức trọng, sợ l chongười ta lấy quan hệ họ hàng mang ra làm cơ hội, trước kia tận lực không giámcũng nhiều người thân cận, lâu nay, chỉ có Lý Hổ dám đối với hắn nói thẳng nộitâm, chiến công càng lớn, thì càng thêm  caoxử bất thắng hàn.

May mắn, hiện nay có Tiểu Phúc nghe hắn tâm sự. Nótrông bộ dạng ngốc nghếch khờ khạo, nhưng luôn xem tâm tình của hắn có tốt haykhông, nếu không thì sẽ liền chọc cho hắn cười.

Thiết Mộc Ưng cước bộ nhanh hơn, bước vào sân thànhphía Tây.

Trong sân vài toà đèn lồng đỏ thẫm to lớn nến đã đượcchâm đốt, đình viện thực trồng rạng rỡ tỏa sáng.

Vài người làm đang chờ hắn hồi phủ, vừa thấy được hắn,lập tức đứng thẳng người, cảnh giác sợ hãi  kêu: “Thànhchủ.”

“Trongthành đúng đang có nhu cầu cấp bách cần ngay vật tư thì trong đình viện chỉ cầnđốt  hai ngọn đèn là đủ, đường mòn thì không cần thiết tập cho thóiquen thích nghi bóng tối . Các ngươi sau khi thay ta nấu nước ấm xong, liền luira sớm một chút nghỉ ngơi.” Thiết Mộc Ưng mặtkhông thay đổi nói ra.

“Vâng” người làm vội vàng dập tắt ánh đèn, liền rời đi.

Thiết Mộc Ưng vừa thấy sân không người, một cái bướcxa liền xuyên qua đình viện, vượt đến cạnh cửa.

“TiểuPhúc?” Hắn đẩy cửa kêu.

Một bóng người khéo léo hướng phía hắn nhào tới.

Có thích khách!

Thiết Mộc Ưng phi nhanh  tránh đi đạo hắc ảnh kia, trở tay một cái bắt, liềnđem người chế phục tại trên tường.

“Đau…. A…. đau. . . . . . Buông ra buông ra!” KimPhúc quay lại đầu oa oa kêu to.

Thiết Mộc Ưng nhìn trước mắt búi tóc hai cục tròntròn, quai hàm mượt mà, đôi mắt trong vắt cực kỳ giống Tiểu Phúc, ngực liền corút nhanh xuống.

Gương mặt này cùng Kim Phúc trong bức họa giống nhau,rõ ràng chính là cùng một người!

“Côcô. . . . . . cô nương. . . . . .” Hắnchĩa về phía mặt nàng  , lui vềphía sau  một bước dài.

Kim Phúc đến cười hì hì trực tiếp hướng trên người hắnbổ nhào về phía trước, Thiết Mộc Ưng không không kịp động thủ liền bị nàng ômlấy.

Cô nương trên người hương hướng chóp mũ hắn đánh tới,một cổ nhiệt khí theo bộ ngực hắn vọt mạnh trên xuống thân thể.

“Cônương xin tự trọng.” Thiết Mộc Ưng xuất chưởng đẩy nàng ra, kéo ra khoảngcách.

Kim Phúc bị bất ngờ, đầu đông một tiếng đụng vào váchtường. Nàng xoa đầu, con mắt lông mi cái mũi toàn bộ vo thành một nắm.

Thiết Mộc Ưng vì sao đẩy nàng ra? Nàng bình thườngkhông đều như vậy ôm hắn sao? Chẳng lẽ người không bằng hồ? Hồ có thể ôm, ngườikhông được sao?

Kim Phúc không hiểu cau mày, bàn tay nhỏ bé nắm thànhquyền, xoa xoa cái trán, lâm vào khổ tư suy nghĩ.

Thiết Mộc Ưng nhìn xem nàng, ảo giác nhìn người trướcmặt thành Tiểu Phúc. Hắn có mấy lần nhìn thấy Tiểu Phúc vân về cái trán cũngđưa ra loại vẻ mặt khó hiểu  ánhmắt ngu ngơ.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng trong suốt con mắt nhìnchằm chằm hắn, bộ ngực hắn như là bị người gảy nhẹ dưới, toàn thân cũng khôngđược tự nhiên lên.

“Cáchạ chính là Kim Phúc cô nương?” Hắnthô thanh hỏi, nghĩ che giấu khác thường trong lòng.

“Đúngvậy a Đúng vậy a.” Kim Phúc miệng cười toe toét, cười đến lông mi con mắtcũng cong.

Kim Phúc thực vui vẻ cũng không làm cho Thiết Mộc Ưngthư giãn, bởi vì hắn trong đầu chỉ muốn một chuyện ──

Vì sao không có người thông báo nàng đến? Chẳng lẽ cảtrong phủ lại không có người thấy nàng đã đi vào? Nếu là Kim Phúc đến võ nghệcao cường, hắn hôm nay đã sớm đi đời nhà ma .

“Xinhỏi cô nương là như thế nào đi vào phòng ta?” ThiếtMộc Ưng hỏi.

“Cứnhư vậy vào a.” Kim Phúc đến sôi nổi  đi đến bên người Thiết Mộc Ưng, thân thể rất tự nhiênliền hướng hắn nhào tới.”Mặt của ngươi vì cái gì hồng hồng ?”

“Nói.. . . . . cô nhìn như vậy là ý gì?” ThiếtMộc Ưng thần sắc trầm xuống, lợi hại trừng mắt, bắt lấy cổ áo của nàng nhấc lêntrên.

Kim Phúc đến hai chân không cách nào chạm xuống đất,cổ bị ghìm chặt, thở không nổi, đành phải xuất ra thói quen xưa nay của TiểuPhúc.

Nàng chân đá một cái, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lêntrên đạp một cái, hai bàn chân ở eo của hắn, hai tay hướng cổ của hắn ôm.

Thiết Mộc Ưng bị hù đến cấp buông tay, nhưng bộ ngựcmềm mại kề sát trước ngực hắn.

“Cônương xin tự trọng!” Hắn đẩy ra tay của nàng, trực tiếp cầm nàng lên hướngbên cạnh hất lên.

Kim Phúc bị ném có được kinh nghiệm, lúc này mủi chânđiểm một cái, liền nhẹ nhàng  rơitrên mặt đất, không có lại đụng vào tường.

“Tựtrọng là cái gì? Ý nói là ta rất nặng sao? Còn có, ngươi vì cái gì muốn đẩy ngãta?” Kim Phúc đến vẻ mặt không hiểu nhìn hắn, không hiểuhắn vì sao đối với nàng hung như vậy.

Thiết Mộc Ưng nghiêm trọng gò má xiết chặt, bĩu môimột cái, giống tú tài gặp chuyện  buồnrầu.

“Ngươilàm gì thế lại bày mặt hung?  tức giận  hay là không vuia?” Nàng tiến lên một bước, tròn con mắt yên lặng nhìnhắn.

Thiết Mộc Ưng cảm giác có một thanh hỏa thiêu lên mặt,có thể lời của nàng lại làm cho da đầu hắn run lên.

Thiết thành hôm nay do Thiết gia quân cai quản, đềphòng so sánh với lúc trước nghiêm khắc gấp hai. Nghe ngữ khí cô nương này,hiển nhiên là để ý nhất cử nhất động của hắn, mà hắn rõ ràng không biết tự lúcnào mình bị quan sát kỹ như vậy.

Huống hồ, nàng như vào chỗ không người hành tẩu trongphòng hắn, hiện hắn đang ở trong nội thành “Thiết thành”, tiến hành nhiều bímật nếu đồ bị nàng cầm lấy đi giao cho quân địch, cư dân trong thành sẽ gặp taihọa.

Kim Phúc nghiêm túc đánh giá khuôn mặt hắn lại xanhlại hồng , đoán rằng hắn có thể là sinh bệnh .

“Vìsao ta gần nhất phát sinh chuyện gì, cô đều biết chuyện?” Thiết Mộc Ưng trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của nàng,ánh mắt sắc bén.

“Tasuốt ngày đều ở trong phòng đi tới đi lui, làm sao có thể không biết?”

“Cônương không biết tư ý xông vào trong tư gia của Thành là phạm trọng tội!” Hắn bước trước một bước, nhưng lại cùng nàng bảo trìnhất định khoảng cách.

“Ngươigạt người.” Kim Phúc chỉ vào cái mũi của hắn, bất mãn lẩm bẩm : “Mỗingày đều có rất nhiều người trong lúc này đi tới đi lui, quét quét cái này,chuyển chuyển cái kia , không có cái gì trọng tội.”

“Ngườitrong phủ tư nhiên có thể trong này qua lại, mà cô tư cách, địa vị không rõ.” Thiết Mộc Ưng mắt nhìn nàng nhất phái bộ dáng tự tại,lập tức trừng mắt dựng thẳng.

“Thânthể của ta phân rất rõ, ta là Kim Phúc a!” Nàngsợ hắn không có nghe rõ, khàn cả giọng  rống to lên tiếng.”Trong thành lúc chiếntranh có người nói, ta nếu  cứu ngươi, sẽ cấp cho ta một tòa bánh baosơn, cho nên ta mới cứu ngươi. Ngươi nhớ rõ không?”

“Côđã cứu ta, đại biểu cô có thể có bánh bao sơn, nhưng cô cũng không thể ở tronglúc này tùy ý hành tẩu, không có người cho cô cái quyền lợi này.” Thiết Mộc Ưng nhìn qua vẻ mặt vô tội, nhưng trong lòngkhông dám có bất kỳ thư giãn.

“Tađã ở trong này cùng ngươi một thời gian ngắn. . . . . .”

“Thỉnhcô nương không cần phải bịa đặt nói, chúng ta cô nam quả nữ không có khả năngcùng tồn tại một phòng!” Thiết Mộc Ưngđánh gảy lời của nàng, hé ra mắt điêu mặt lạnh, hôm nay càng run sợ như đôngtuyết, mặc cho ai nhìn thoáng qua, đều muốn đông cứng.

Kim Phúc rùng mình một cái, lại không dời mắt, chỉ làcong môi lên nhìn Thiết Mộc Ưng.

Nàng mỗi ngày buổi tối đều ôm hắn ngủ, hắn buổi sánghôm nay trước khi xuất môn, cũng có xoa đầu của nàng, như thế nào hôm nay lạira bộ dáng hoàn toàn không quen  ?

Nàng bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, xoa lông mày.

“Thỉnhcô nương thẳng thắn nói ý đồ xông vào phòng, nếu không Mộc Ưng ta không kháchkhí.” Thiết Mộc Ưng nghiêm nghị nói ra, không cho phép chínhmình bị bộ dáng đáng thương  củanàng làm cho đả động.

Thiết Mộc Ưng làm gì vậy gọi nàng cô nương? Hắn bìnhthường không phải gọi nàng là Tiểu Phúc sao?

A! Kim Phúc nhìn  hắnnửa ngày, đột nhiên dùng sức gõ đầu, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liềntrở về vẻ rất cao hứng, cái gì toàn bộ quên mất sạch một việc.

Nàng bây giờ không phải là hồ ly “Tiểu Phúc” , nàngbây giờ là Kim Phúc “Cô nương” ! Cho nên, Thiết Mộc Ưng mới có thể cùng nàngphi thường không quen!

“Kỳthật a, ta chính là. . . . . .” KimPhúc mặt cười hì hì  , độtnhiên xụ xuống.

Ách, Kim Vượng đã  thôngbáo một trăm lần, người và yêu khác nhau, tuyệt không có thể tiết lộ thân phậnthật sự, , nếu không sẽ bị  nhânloại dùng chú thuật tàn nhẫn giết chết, trọn đời không thể siêu sinh.

“Takhông muốn  chết !” KimPhúc đến ôm đầu nhức kêu ra tiếng.

Nàng quả nhiên có mục đích khác. Thiết Mộc Ưng trừngmắt với nàng, con mắt phát quang thoáng chốc rùng mình.

“Cóthể chết hay không, tựu xem cô muốn hay không khai ra lý do lẻn vào phủ thànhchủ với mục địch gì.”

Thiết Mộc Ưng thanh không rơi xuống đất, Kim Phúc cònkhông có nhìn rõ ràng hắn là như thế nào ra tay trước, hai tay của nàng đã bịbắt, cùng sử dụng đai lưng cột tại sau lưng, dùng sức  bị kéo ra gian phòng.

Kim Phúc bị trói lại dưới cây đại thụ trong nội viên,trước mắt chồng chất một tòa bánh bao sơn nóng hổi  .

Nàng chép  miệng,liều mạng nuốt nước miếng, mắt tròn trong vắt phát quang u oán  trừng mắt Thiết Mộc Ưng.

“ThiếtMộc Ưng, quỷ đáng chết, thả ta ra mau!” .

“Chờcô nói ra mục đích thực sự, ta tự nhiên sẽ thả ra.” Thiết Mộc Ưng lấy ra một cái bánh bao, làm cho mùithịt bên trong món ăn lan ra không khí.

Đứng ở bên cạnh  ThiếtMộc Ưng, Lý Hổ hít một hơi thật sâu, cổ vũ nói:“ Bánh bao thơm quá ,da mỏng nhân nhiều, cắn xuống đi miệng đầy hương vị a, nếu có người nguyệný chiêu hàn, vững chắc có thể ăn được ba ngày ba đêm.”

“Tanói ta nói. . . . . . Ta là tới trợ giúp Thiết Mộc Ưng làm sáng tỏ lời đồn, làmcho mọi người biết rõ hắn chỉ là mặt ác tâm thiện, thật ra là vì bảo vệ dânchúng trong thành.” Kim Phúc đến oa oa kêu to.

Nàng lại hiểu hắn! Thiết Mộc Ưng trừng mắt Kim Phúc vẻmặt thành thật, trong lòng sục sôi làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn nóikhông ra lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem.

Nhưng này nhìn lên, trong lòng của hắn bị đáng mộtcái. . . . . . Nàng không chỉ có con mắt như Tiểu Phúc, mà ngay cả hiểu tâmtình của hắn cũng không có sai biệt a.

“Tanói xong rồi, như vậy có thể thả ta ra đi? Bụng của ta thật đói, ta muốn ănbánh bao! Ta không thích bị trói !” KimPhúc đến vẻ mặt cầu xin  nhìnqua Thiết Mộc Ưng.

Thiết Mộc Ưng lòng mền nhũn, thân thủ muốn giúp nàngcởi trói, có thể tiện đà suy nghĩ, nàng đối với hắn  tâm tư càng như thế tinh tường, giống như hắn và Lý Hổlúc nói chuyện, nàng kỳ thật đều ở bên cạnh nghe trộm , lòng của hắn liền lạicứng lên.

“Thiếtmỗ có hay không mặt ác tâm thiện, khi nào đến phiên cô quyết định? Huống hồ, tacùng với cô cũng không liên quan, không nên lắm miệng.” Thiết Mộc Ưng lui về phía sau một bước, lạnh lùng nóira.

“Tagặp chuyện bất bình a!” Kim Phúc cổ tay thay đổi, tức đến quai hàm phồng đến như hai khỏa bánh bao. “Uy , ta nói tấtcả, vì cái gì còn không cho ta ăn bánh bao?”

Thiết Mộc Ưng nhìn xem nàng cùng Tiểu Phúc bộ dángkhông có sai biệt, thề nếu hắn tin có quỉ thần thì hắn sẽ cho rằng các nàngcùng tiểu hồ ly đó là cùng một người.

“Nàngcùng Tiểu Phúc như thế nào giống như vậy? A, hôm nay sao không thấy Tiểu Phúc?” Lý Hổ hướng trong phòng đi, vừa đi vừa gọi.“TiểuPhúc, ngươi trong phòng sao?”

“Nókhông có ở đây a!” Kim Phúc đến lẩm bẩm nói.

“Côlàm sao biết Tiểu Phúc không có ở đây? Cô tột cùng trong này chờ đợi bao lâu?Mục đích thực sự là cái gì?” ThiếtMộc Ưng thô bạo nói, phút chốc rút ra trường kiếm bên hông, trực chỉ cổ họngcủa nàng.

Kim Phúc giãy dụa, kiếm lợi hại trên cổ nàng kéo lêmột đường, máu tươi lập tức uốn lượn thành một cái huyết xà, thấm ướt vạt áotrước.

“Đauquá !đau quá! Ta nói ta chính là tới giúp ngươi , ngươi vì cái gì còn không thảta ra? Ngươi gạt người ngươi gạt người. . . . . .” Kim Phúc gấp đến độ khóc lên.

“Sợđau nhức thì mau nói thật, nếu không kế tiếp còn có nhiều vết thương muốn đốiphó cô.” Thiết Mộc Ưng trầm giọng nói ra, bắt buộc chính mìnhđối với nàng hai mắt đẫm lệ bất vi sở động.

Cho dù bộ dáng nàng đáng thương như Tiểu Phúc, cho dùđây là con mắt ngẫu nhiên giống như trong giấc mộng của hắn!

“Thànhchủ, Tiểu Phúc thật sự không thấy. Nhốt Kim cô nương mười ngày nửa tháng, bỏđói nàng, cũng không tin nàng không nói.”Lý Hổ khắp nơi tìm khôngthấy Tiểu Phúc, hiện tại thầm nghĩ tìm nàng tính sổ.

“Nhưvậy bánh bao hội hư mất, hư mất ta liền không muốn ăn, không ăn ta sẽ khôngnói.” Nàng hờn dỗi cãi, tức giận đến đập mạnh  hai cái chân.

“Tamỗi ngày sai người đưa tới xuất lô bánh bao mới. . . . . . Tôm cá Bao nhi, mảnhhãm bao lớn tử, mứt táo ngọt. . . . . .” ThiếtMộc Ưng dựa theo việc Tiểu Phúc thích ăn bánh bao lấy ra hết lời dụ.

“Tanói, ta nói! Ta chính là Tiểu Phúc. . . . . .” Bản thân.

“Côlà Tiểu Phúc người phương nào?” ThiếtMộc Ưng ép hỏi.

“Talà chủ nhân của Tiểu Phúc  !” Nàngcái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói ra.

“Chodù cô là chủ nhân Tiểu Phúc, cho dù cô nóng lòng tìm kiếm nó, cô vẫn đang khôngcó đạo lý ẩn núp tại trong thành.” ThiếtMộc Ưng nói ra.

“Tathích ăn bánh bao, Tiểu Phúc cũng thích ăn, ta nghe thấy được hương vị bánh bao,biết rõ nó nhất định cũng ở nơi đây, cho nên ta nhảy qua vài cái nóc nhà, mộtđường đi tới đây.” Nàng oa a lung tung nói ra.

Dù sao nàng nói thật, hắn cũng không tin.

“Côkhông có khả năng có cái mũi thính như vậy.” ThiếtMộc Ưng không cho là đúng nói.

“Cócó!” Kim Phúc nhăn nhăn cái mũi, đông nghe tây ngửi, chỉvào làn khói phía xa ở  nhà bếpkêu to. “Bên kia nấu  thịt kho tàu nấm hương, bạo xàogà xé phay, còn có ta thích bánh bao thịt táo.”

“Thànhchủ, đầu bếp nữ hôm nay thật sự nấu mấy món này.” Lý Hổ trừng to mắt, nhịn không được dựng thẳng ngóntay cái.

Thiết Mộc Ưng mị thu hút,  luôn luôn nhìn chằm chằm vào Kim Phúc bộ dáng nhăn cáimũi nghe thấy gì đó  .

“Thànhchủ, Kim cô nương chẳng những có thần lực, hơn nữa lại có dị năng, nhất địnhnhân tài cho quân ta.” Lý Hổ  kéo Thiết Mộc Ưng đến một bên, thì thầm âm lượng nóira: “Nàng đã cứu mạng của huynh, lại là chủ nhân Tiểu Phúc , nhưthế nào cũng không phải người xấu.”

“Đúngvậy đúng vậy, ta không phải người xấu.” KimPhúc nói.

“Cônghe được bọn ta nói cái gì!” Lý Hổquá sợ hãi nói.

“Ngươinói cực kỳ lớn tiếng, vì cái gì nghe không được?” Kim Phúc đến kỳ quái  nhìn Lý Hổ.

“Đãtai mũi linh mẫn như thế, Như vậy Tiểu Phúc ở đâu?” Thiết Mộc Ưng gây sự  hỏi tới.

“TiểuPhúc nói huynh đệ nó gặp nạn, trở lại Linh Sơn đi hỗ trợ .”KimPhúc đến mắt xoay động, lung tung nói loạn.

“Côcó thể cùng Tiểu Phúc nói chuyện?” ThiếtMộc Ưng lạnh lùng liếc qua nàng, mặt lộ vẻ thần sắc chán ghét.

“Đươngnhiên.” Bởi vì ta chính là nó a!

“Tahận nhất loại người hay nói dối, miệng đầy quái dị.” Thiết Mộc Ưng mày rậm nhíu một cái, khẽ quát mộttiếng, tất cả cảm giác tốt đối  KimPhúc toàn bộ mất hết.

Kim Phúc nhìn Thiết Mộc Ưng thần sắc chán ghét, tronglòng vặn đau đớn. Nàng không thích hắn như vậy nói với nàng, nàng yêu mến hắnđối với nàng bộ dáng cười hì hì

“Nếulời nàng nói là sự thật, Linh Sơn nhân khác thường thường nhiều. Kim cô nươngcái mũi linh mẫn, thính giác lại lợi hại. Không bằng thỉnh Kim cô nương theochúng ta nói, cô hôm nay nghe được những gì? Hảo chứng minh cô không có gạtthành chủ chúng ta.” Từ trước đến nay Lý Hổ nhiệt tình yêu thích những thứlạ , mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra.

Kim Phúc lại nhìn Thiết Mộc Ưng liếc, cong môi lên lẩmbẩm nói: “Córất nhiều người hướng trong lúc này đi tới. Bọn họ nói nhanh lên nhanh lên,nghe nói Kim Phúc đến phòng tướng quân. . . . . . Không. . . . . . phòng thànhchủ đó! “

Thiết Mộc Ưng vừa nghe, biết rõ hẳn là trong phủ nôđem bánh bao đến đã thấy được tướng mạo Kim Phúc, mà mọi người nghe tin tức KimPhúc tới phòng thành chủ, đều kéo nhau tiến đến.

“Tiểucô nương kia chính là ân nhân cứu mạng của Thành chủ cùng Thiết Thành ! Hiệnnay lại đến Thiết thành, nhất định là lão thiên gia muốn ban phúc cho Thiếtthành .” Kim Phúc lại nói vài câu của dân thành đang nói, dươngdương  đắc ý nhìn Thiết MộcƯng.

Thiết Mộc Ưng bất động thanh sắc, chỉ là trong nháymắt không nháy mắt  nhìn lại nàng.

Được rồi, cho dù nàng cho là thật có tài tai thính mắttinh, cái mũi hảo, nhưng nàng không nên trốn trong phòng hắn.

Kim Phúc dùng mặt khổ qua nhìn lại Thiết Mộc Ưng, cảmthấy người này thật sự thật kỳ quái, rõ ràng đối Tiểu Phúc rất tốt, như thế nàođối những người khác toàn bộ kém đến nổi không hiểu được.

“Tấtcả mọi người đối với ta rất tốt, chỉ có ngươi cột ta.” Kim Phúc đến chép miệng, cảm thấy ngực lại bắt đầu rầurĩ đau nhức, lông mày rậm cũng nhíu lại.

“Thànhchủ, các cư dân tôn sùng như thế, ta xem không nên nhốt nàng a.” Lý Hổ nói ra.

Thiết Mộc Ưng nhìn vẻ mặt khó chịu của Kim Phúc ,trong nội tâm sớm có tính toán.

Hắn sáng nay mới trị tội Hồng Cương, nếu là lúc nàylại đem ân nhân cứu mạng trị tội, thành dân sẽ xem hắn như là bạo quân. Dù sao,các thành dân sẽ không hiểu được nàng như vậy xâm nhập tư gia,  nhiều việc nguy nan.

Đành phải trước hết để cho các thần dân thỏa mãn muốný niệm trong đầu cùng nàng thân cận , đợi cho hắn đem chiến sự trong thành mộtlần nữa bố trí ổn định, lại lấy bộ dáng Thiết gia quân tống nàng rời đi, đemnàng giải vào mật lao, ép hỏi nàng vào thành cách nào.

“Thaynàng cởi trói, không cho phép nàng trốn.” ThiếtMộc Ưng đối Lý Hổ nói ra.

“Cởitrói, ăn bánh bao, này mới đúng a. . . . . .” KimPhúc tâm mở ra, cười vui sướng.

Lý Hổ cũng đi theo cười ngây ngô , hướng nàng đến gầnmột bước.“Ta giúp cô nương cởi trói......”

“ThiếtMộc Ưng, có rắn tại phía sau ngươi, ngươi ngươi ngươi ngàn vạn không nên cửđộng!” Kim Phúc đến đột nhiên chỉ vào sau lưng Thiết Mộc Ưng,thanh âm run rẩy nói.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua vẻ mặt lo lắng của nàng, hắn hạtâm tĩnh chuyên chú nghe, quả thật mơ hồ nghe được thanh âm độc xà tê tê bòdưới đất.

Hắn theo lấy ra tiểu đao, cũng không quay đầulại  hướng phía nơi phát ra thanh âm phóng tới

Hưu!

Kim Phúc đến xem con rắn bị đâm chết, hù đến miệngkhông có cách nào khép lại.

“Thànhchủ đao pháp thật giỏi!” Lý Hổ hét lớn mộttiếng.

Thiết Mộc Ưng quay đầu lại nhìn Kim Phúc , biết rõnàng lại cứu  hắn lần nữa, nhưng này chữ “Tạ” đơn giản lại bị chặntại  cổ họng, như thế nào đềunói không ra miệng, bởi vì hắn phân không rõ nàng hôm nay là địch hay bạn . . .. . .

“Thậtlà lợi hại thật là lợi hại, may mắn không có việc gì.” Kim Phúc đến nhảy đến bên người Thiết Mộc Ưng, vỗ ngựcmột cái, nhẹ nhàng thở ra.

Thiết Mộc Ưng trừng mắt Kim Phúc, hai gò má xiết chặt.

“Côlàm sao tự mở trói?” Hắn rất muốn đem việc nàng xuất hiện nghĩ đến rất đơnthuần, nhưng cảm giác, cảm thấy tình hình thực tế không phải đơn giản như vậy.

Kim Phúc đến xem tay, quẹo trái hai vòng, quẹo phảihai vòng.

“Đốiđó, ta làm thế nào ? Ta nghĩ là dây do đã nới lỏng.” Kim Phúc bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, xoa xoacái trán dùng sức nghĩ tới.

A, giống như nàng vừa rồi do cấp bách, pháp lực tựđộng đem ra sử dụng.

Chính là, cũng không thể nói nàng có ba trăm năm. . .. . . Ách, vì cứu Thiết Mộc Ưng một mạng, đi tong trăm năm tu hành, cho nên chỉcòn lại có hai trăm năm công lực hồ ly.

Thiết Mộc Ưng nhìn Kim Phúc đang thần sắc do dự, khuônmặt hiện lên một hồi bực bội.

Đây cũng là hắn không có cách nào tin tưởng nguyênnhân của nàng, nàng nếu là thật sự như mặt ngoài xem ra đơn thuần như vậy, cầngì phải nói chuyện ấp a ấp úng.

A, hắn không thể không đoán rằng nàng tất nhiên làgian tế. Chỉ là, có quân địch nào sẽ phái gian tế ngu ngốc đi như vậy?

Thiết Mộc Ưng nhìn nàng suy nghĩ, còn không kịp nóithêm nữa cái gì, trong phủ  cưdân đã như ong vỡ tổ chen đến cửa ra vào.

“KimPhúc cô nương đến, cô cuối cùng cũng xuất hiện! Thành chủ chúng ta chuẩn bị tốtmột hồi  bánh bao sơn a!” Quầnchúng hô to lên tiếng.

“Aa a. . . . . . Ta lại đã quên bánh bao sơn!” KimPhúc lập tức phóng tới bánh bao sơn, miệng trước nhét một cái, hai tay tất cảcầm một cái.

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng mặt tròn, búi tóctròn, trong miệng, trong tay bánh bao tròn, tạo thành một bộ hình cầu kỳ quan,mọi người thấy được cười ha ha.

Thiết Mộc Ưng hướng Lý Hổ ám hiệu cho hắn chú ý đếnđến nhất cử nhất động của Kim Phúc, sau, hắn đi về hướng quản sự, khai báo nhưthế nào dàn xếp nàng, liền xoay người đi trở về trong phòng.

Nàng cao hứng ăn thật nhiều bánh bao, hắn cũng khôngthời gian cùng nàng để ý, hắn còn có cái khác quan trọng hơn sự muốn làm.

Thiết Mộc Ưng đẩy cửa đi vào trong phòng, hạ giọng,bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm bóng dáng Tiểu Phúc  .

“TiểuPhúc. . . . . .”

Hắn mới không tin Kim Phúc đến cái gì “Tiểu Phúcnói  huynh đệ gặp nạn, trở lại Linh Sơn đi hỗ trợ”  bịađặt lung tung.

Dù sao người hồ bất đồng, càng không nói đến hiểu nónói gì!

Đêm đó, Kim Phúc được đưa đến một căn phòng nhỏ trongphủ Thiết Mộc Ưng, quản sự nói cho nàng biết chỗ đó nguyên lai là trước đây lànơi ở của thê ta Thành chủ trước.

Kim Phúc xem  khắpnơi trong phòng đều là những vật dụng được chạm khắc tinh tế, giường được trảivài gấm trông thất bắt mắt, ghế dựa cao, còn có một bàn đầy  son phấn đủ loại hương, trong nội tâm rất vui mừng, tựnhiên cao hứng bừng bừng kéo tới.

Các cư dân nói muốn vì nàng tổ chức yến tiệc, nhưng cóthể bởi vì nàng vừa gặm được một tòa bánh bao sơn lớn, nên căn bản không cóbụng nhét thêm gì nữa, đành phải về phòng gặp ngu công.

Kim Phúc lần đầu đến nhân gian, lại với hình dáng này.Trong phòng cùng vài tỳ nữ chơi mấy vãn cờ giải khuây, làm náo loạn cả một đêm.

Đợi cho hai tỳ nữ giúp nàng thay áo mỏng xong, liềntrở về phòng ngủ, Kim Phúc nằm ấm trên giường, trái xoay phải chuyển lăn qualăn lại, thoáng cái chui vào chăn, lại thoáng cái lại chui ra, đùa vui một hồilâu nhưng vẫn là không có gì buồn ngủ.

Nàng thậm chí cố gắng biến thân trở lại thành hồ ly,nhưng hết lần này tới lần khác vẫn ngủ không được.

Quái. Nàng những ngày này ở chúng với Thiết Mộc Ưng,mỗi đêm ngã đầu đi ngủ, đều có thể ngủ nhanh chóng  a! Khò khè, như thế nào hôm nay lại vậy, rõ ràng cũngcó buồn ngủ, nhưng không có cách nào ngủ.

Nhất định là do cái giường này rồi, nàng không thấyquen.

Kim Phúc từ trên giường bật dậy, xuống giường bước đira khỏi cửa phòng, mới bước vào sân, liền nhìn thấy hai gã binh lính đang đứngtại cửa ra vào.

“Cácngươi vì cái gì không ngủ?” Kim Phúc tới hỏi.

 “Thànhchủ muốn chúng ta bảo vệ an toàn  của cô nương .” Binh lính cẩn thận  đáp, chỉ dám nhìn mặt Kim cô nương , không dám nhìnnàng đang mặc áo ngủ mỏng.

“Tarất an toàn, không cần bảo vệ.” KimPhúc sôi nổi  đi ra sân, binhlính vội vàng theo đuôi phía sau.

“Đêmđã khuya, cô nương muốn đi đâu?” Binhlính hỏi.

“Tamuốn đi đến phòng của thành chủ ngủ.” KimPhúc đơn giản nói.

Hai gã binh lính mắt choáng váng, hai mắt nhìn nhau, lạikhông người nào dám lên tiếng ngăn cản.

Kim Phúc đi trong bóng đêm, một bên trong lòng lẩmbẩm  làm người thật không dể, không có lớp lông như hồ ly,hại nàng lạnh đến run run, đành phải cước bộ nhanh hơn xông vào phòng Thiết MộcƯng.

Thiết Mộc Ưng  phòngvẫn còn đèn đuốc sáng trưng, Kim Phúc đi lên trước gõ gõ cửa.

“Mởcửa mở cửa.” Nàng cao giọng kêu.

Trong phòng  ThiếtMộc Ưng trong tay bút son dừng lại, rời mắt khỏi những cuốn sổ nhỏ

Vừa rồi bên ngoài có âm thanh gõ cửa, đêm đã thậtkhuya, cái này Kim Phúc đến làm cái gì?

“ThiếtMộc Ưng mở cửa!”

“Đãmuộn, Kim cô nương về sớm một chút nghỉ ngơi.” Hắn đứng dậy đi về hướng cửa ra vào, qua loa nói.

“Tachính là cần nghỉ ngơi mới đến  a.”

Thiết Mộc Ưng thở hốc vì kinh ngạc, sợ binh lính bênngoài hiểu nhầm hai người quan hệ mờ ám, đành phải mở cửa

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt là Kim Phúc với chiếc áođơn mỏng, lộ ra cổ trắng kéo dài đến da thịt trước ngực, đối diện hắn cười toetoét.

 Hắn trừng hướng hai gã binh lính, bọn họ tất cảđều cúi đầu, không dám nhìn.

“Cô.. . . . . cô mặc như thế còn thể thống gì!” ThiếtMộc Ưng lập tức xoay người trở về phòng lấy chăn của mình, đem nàng bao lấy.

“Cũngkhông phải ta muốn mặc , các nàng giúp ta mặc a.” Kim Phúc đến ôm ấp cái chăn, cảm thấy thoáng cái ấm áplên.

“Hươngvị của ngươi thật tốt.” Nàng dùng sức hítmột hơi, lộ ra thoả mãn.

Thiết Mộc Ưng lúc này không đỏ mặt, ngược lại đã bịnàng hù đến sắc mặt tái xanh

“Hộtống Kim cô nương trở về phòng.” Hắnbịch một tiếng đóng cửa phòng.

“Takhông cần phải trở về phòng, ta chính là tới tìm ngươi ngủ a.”KimPhúc chưa từ bỏ ý định  tiếp tục gõ cửa.

Thiết Mộc Ưng trừng mắt nhìn bóng người ngoài cửa, tứcđến hai vai đều căng cứng lên, bật thốt lên đối với nàng rống to: “Cô nói chuyệnlại như vậy không biết liêm sỉ, ta sẽ lập tức đem cô trục xuất ngoài thành,miễn cho làm bẩn không khí trong thành”

“Liêmsỉ là cái gì? Có thể ăn sao?” KimPhúc tới hỏi.

“Côcút ngay cho ta! Từ nay về sau bên người nếu không có tỳ nữ, không cho phépcùng những người khác một mình gặp mặt.” ThiếtMộc Ưng xoa huyệt thái dương, cảm thấy cả đầu đều đau dữ dội.

Rõ ràng gương mặt ngây thơ, như thế nào ngôn hành cửchỉ luôn thô tục, cho dù trong lòng của hắn trước kia đối với nàng “tựa hồ” cóvài phần toan tính không bình thường , hôm nay cũng bị nàng làm cho sợ đến mấthồn mất vía.

“Vìsao không thể cùng mọi người một mình gặp mặt? Vì sao ta không thể cùng ngươingủ một chỗ?” Nàng hỏi.

“Bởivì không có quan hệ, cô nam quả nữ chính là hội làm cho người chê trách.” Thiết Mộc Ưng nhịn không được lại rống.

“Cáigì nam nữ? Không phải cái gì nghị?”

Thiết Mộc Ưng khóe miệng co giật, quyết định khôngcùng nàng nói nhảm nữa, nếu không hắn xác định sẽ tức đến phát hỏa.

“Tómlại, trừ phi là nam nữ đã thành hôn , nếu không không được cùng ở một phòng. Cônương nếu không trở về phòng, tiệc tối bánh bao tối liền hủy bỏ.” Hắn ồ ồ ra lệnh.

Ngoài cửa Kim Phúc nghe một câu này, ý niệm trong đầuđều bị bỏ đi, đành phải xịu mặt một bên đi trở về, một bên như có gì đâm vàongực ──

Thật kỳ quái, mỗi lần Thiết Mộc Ưng la rống đối nàng,nàng tựa hồ ngực rất đau, nhất định là hắn rống quá lớn tiếng.

Làm gì đối với nàng hung như vậy, nàng mới vào thànhmấy ngày, có rất nhiều lời nghe không hiểu cũng không thể trách nàng cái đó.

Thiệt thòi nhất là nàng có tâm biến thành người nghĩthay Thiết Mộc Ưng hướng dân giải thích giúp hắn, không nghĩ tới bây giờ thậmchí ngủ đều ngủ không được, nàng ngày mai như thế nào nói chuyện a!

Kim Phúc ngồi xổm người xuống, thật cảm thấy ngườikhông bằng hồ.

A, nàng nghĩ đến phương pháp nào được ngủ trên giườngấm đó, Thiết Mộc Ưng chỉ nói một nam một nữ không thể cùng ở một phòng, đúngkhông? Nha, nàng muốn trốn a. Kim Phúc đến xoay người, từ dưới nhìn xem binhlính phía trước.

Kim Phúc  lầnnữa nhanh trí. Nàng nhảy đến binh lính trước mặt, bình tĩnh nhìn xem mắt củabọn hắn, trong miệng vẫn nhớ kỹ chú ngữ.

Tựa lúc bọn họ hai mắt đang mơ hồ, nàng đột nhiên hạthủ, bọn lính đông một tiếng té trên mặt đất thở to ngủ.

“Hắchắc, ta đây phải biết tận dụng phép thuật. Thật sự là thông minh, sống ba trămnăm thật đúng là không phải uổng.” KimPhúc khích lệ chính mình một hồi lâu, tìm một góc bí mật đi vào.

 Từtrong góc lộ ra từng đạo vầng sáng óng ánh, rồi lại rất nhanh chóng biến mất vôtung. . . .

## 4. Chương 4

Thiết Mộc Ưng từ trong thùng gỗ đứng dậy, rất nhanhlau sạch thân hình, mặc lên áo đơn, vỏn vẹn thêm lớp áo bào mỏng liền đi vàotrong phòng, cũng không có bảo gia nhân đang ngủ ở bên cạnh phòng vào đốt thancho ấm.

Thời yên bình cũng phải nghĩ đến thời loạn, hắn tòngquân nhiều năm qua cũng không có quên nguyên tắc, mặc dù đã lên làm thành chủ,hắn vẫn không dám bởi vì an nhàn mà phóng túng, lúc nào cũng nhắc nhở bản thânphải luôn chuẩn bị đề phòng những khó khăn phía trước.

Lúc trước mỗi đêm làm cho người ấm áp là vì có TiểuPhúc ngủ bên cạnh bộ dáng rất thỏa mãn, quả thực tựa như người đang mỉm cười.

Thiết Mộc Ưng nhớ tới Tiểu Phúc vừa ngốc nghếch vừa dễthương kia thì khuôn mặt nghiêm khắc liền trở nên nhẹ nhàng

Có đêm hắn không thể nào chợp mắt được, xoay qua xoaylại khiến Tiểu Phúc nhảy lung tung trên giường bày ra kháng nghị, cuối cùngcũng vì nuông chìu mà nằm yên cho nó yên ổn ngủ, khiến nó vô cùng đắc ý.

Tiết Mộc Ưng còn nhớ rõ vào cái đêm đầu tiên mang TiểuPhúc về, nó liền nhanh chóng nằm chết dí bên cạnh hắn, muốn cùng nhau ngủ. Hắnđuổi nó xuống đến vài lần, hết lần này tới lần khác nó không chịu xuống giường.Mà Tiểu Phúc khi vừa lên giường liền ngủ say như chết không chút đề phòng, chodù bị hắn làm thịt lột da, khả năng cũng không biết chuyện gì xảy ra.

“TiểuPhúc, ngươi đã chạy đi đâu?”

Thiết Mộc Ưng đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện trongphòng bất quá trở nên trống rỗng, hụt hẫng trong lòng khiến lòng hắn vô cùngkhó chịu.

Sột soạt. . . . . .sột soạt

Chung quanh đều tịch , Thiết Mộc Ưng nghe được cửa ravào truyền đến thanh âm kỳ lạ. Thần sắc hắn rùng mình, toàn thân căng thẳnglên, không lẽ lại là Kim Phúc kia nữa a!

Hắn giả bộ không nghe thấy tiếng vang, thậm chí thổitắt tất cả ánh đèn trong phòng, không muốn cùng nàng dây dưa.

Tại nơi này không phải không có nữ tử giống nàng cứluôn vây quanh hắn lấy lòng , nhưng nữ tử lớn mất như vậy muốn bỏ lên giườngcủa hắn chỉ có nàng, hắn trước đây chưa từng gặp qua.

Kim Phúc cùng Tiểu Phúc có nhiều điểm rất tương đồngnhau, mắt đen sáng, không nghĩ tới cử chỉ lại như thế làm cho người ta sợ hãi.Xem ra hắn mau mau ban thưởng tạ ơn, sớm tiễn khách phương xa. Nhưng Kim Phúcđã cứu mạng hắn hai lần, hắn nợ nàng xem ra không phải dùng quà cáp mớiđáp lại được, trừ khi nàng cũng bị nạn hai lần để tạo điều kiện cho hắn giúp đỡthì mới vẹn toàn được.

Thiết Mộc Ưng nhắm mắt lại, đắp chăn mỏng, chuẩn bịngủ.

“Ô.. . . . .” Cửa ra vào truyền đến một tiếng động vật đángthương  gào thét.

Thiết Mộc Ưng mãnh liệt nhảy người lên, phóng tới cạnhcửa. Mở thanh cửa ra, một thân ảnh nho nhỏ phút chốc tiến đến.

“Ngươiđã về rồi.” Thiết Mộc Ưng mừng rỡ  nhìn Tiểu Phúc, khom người chờ nó nhảy vào lòng.

Chỉ là xưa nay vừa thấy hắn, Tiểu Phúc liền hướng nhàovào người hắn hưởng thụ, thế sao lúc này lại đứng xa xa ở bên ngoài mấy bước,vẻ mặt ai oán  nhìn hắn.

Thiết Mộc Ưng dùng thạch đánh lửa nhóm lên hai ngọnđèn cầy, phát hiện Tiểu Phúc vẫn không nhúc nhích  nhìn hắn.

Hắn nhăn lại lông mày, ngồi chồm hổm dưới đất cùngTiểu Phúc bốn mắt giao tiếp.

“Nhưthế nào không đến?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Kim Phúc đến trợn mắt há mồm mà nhìn mặt mũi tràn đầy hiềnlành trước mặt, trong nội tâm nỗi băn khoăn cuối cùng rõ ràng ──

Quả nhiên là người không bằng hồ!

Chẳng trách Thiết Mộc Ưng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìnKim Phúc, còn đối Tiểu Phúc khuôn mặt tươi cười đón chào.

“Cáikia Kim Phúc quả nhiên nói bừa, còn nói ngươi cái gì huynh đệ gặp nạn…” Thiết Mộc Ưng nói ra.

Hắn dám nói nàng nói bậy! Kim Phúc đến trừng liếc hắn,nhảy lên giường, tứ chi mới quán đều lại lập tức bật dậy , không hiểu đượctrừng mắt.

Thiết Mộc Ưng bị Tiểu Phúc trên giường biểu lộ rakhuôn mặt hung tợn, chọc cho cười ha ha.

“Tabảo người đốt than.” Thiết Mộc Ưng không nghĩ lại kêu tên gia nhân bên cạnhphòng ngủ , cầm lấy thạch đánh lửa thiêu đầy uể oải, vài cái liền đốt lên hơithan ấm áp đặt dưới giường

“Ngươihôm nay làm sao vậy? Bình thường không phải nhào vào ngay hay sao?” Thiết Mộc Ưng tại trên giường gạch ngồi xuống, rộng mởvạt áo lộ ra lồng ngực tinh tráng rắn chắc  .

Kim Phúc nhớ đến bộ ngực của hắn có bao nhiêu ấm áplại có thể ngủ tốt, không tự chủ liền hướng hắn đến gần một bước.

Thiết Mộc Ưng chờ mất đi kiên nhẫn, cánh tay dài duỗira, liền đem tiểu tử kia tiến vào trong ngực.

“Ngươicả ngày chạy đi đâu?”

Hắn ý tứ khá tốt hỏi nàng chạy chạy đi đâu? Nàng cảngày đều bị hắn mắng cho xoay quanh, còn bị hắn cột vào trên cây, đáng thươngvô cùng.

Kim Phúc đến hướng hắn nhe răng trợn mắt một phen, hồly đứa ra chưởng tát đánh tay của hắn.

“Tanghĩ một hồi mới biết rõ hồ ly cũng sẽ giận dỗi.” Thiết Mộc Ưng cười xoa đầu Tiểu Phúc , tùy ý nó đangdương trảo phá xiêm y cũng không quát trách móc.

Kim Phúc đánh cho hai cái, nàng ngáp một cái, đảohướng lồng ngực Thiết Mộc Ưng tựa vào

“Muốnngủ rồi?” Thiết Mộc Ưng nằm xuống giường , thuận tay đặt TiểuPhúc nắm ở bên cạnh mình.

“Cũngchỉ có ngươi không sợ ta.” Hắn vuốt đầu TiểuPhúc  , thấp giọng nói ra.

“Buổisáng sau khi tuyên an xử phạt Hồng Cương, tất cả các đại thần nhìn ta với ánhmắt sợ hãi. Ta làm sao không nghĩ đối với hắn pháp ngoại khai ân ? Chỉ là Thiếtthành đã có mấy ngàn người thiệt mạng, dù có lòng khoan dung nhưng phải tuyviệc mà xét. . . . . .”

Kim Phúc đến gật gật đầu lại gật đầu, cuối cùng haicon mắt đều nhắm lại.

Thiết Mộc Ưng nhìn tư thái ngủ say của nàng, nhẹ nhàngcười, tiếp tục nói: “Hômnay đến thăm chính là Kim Phúc cô nương , tuy nói đã cứu ta một mạng, nhưngnàng hành tung quỷ dị, ta hết lần này tới lần khác so với ngươi có hai mắt tựanhau…”

Thiết Mộc Ưng còn chưa nói xong, Tiểu Phúc đã sớm tứchi nằm ngửa, ngủ như một tiểu oa nhi

Hắn khóe môi cong lên, nhìn Tiểu Phúc trong chốc látsau, liền hai mắt nhắm lại, không nói thêm lời .

Đêm lạnh thế này có ai đó để nói chuyện, cảm giác nàythật sự không tồi.

Buổi sáng hôm sau, Kim Phúc tỉnh lại, bởi vì giường ấmáp quá thoải mái, căn bản không nghĩ đứng dậy. Nàng từ từ nhắm hai mắt tại trêngiường gạch quay lại lăn qua, lăn đến đã đói bụng, mới cảm thấy mỹ mãn  lung lay cái đuôi rời giường.

Nàng tứ chi vừa chạm đất, liền nghe được ngoài cửatruyền đến tiếng thanh âm nói chuyện.

“.. . . . . Thành chủ ngày hôm qua đem ân nhân cứu mạng Kim Phúc đến cột vào trêncây, là muốn lấy oán trả ơn sao?”

“Trướcgiết ân sư, lại giết ân nhân cứu mạng, tại chiến trường giết địch đã quen, quảnhiên không đổi được cá tính lãnh huyết.”

Kim Phúc vừa nghe, tức đến quên đã đói bụng, lập tứcmuốn phóng tới ngoài cửa.

Chỉ là, Kim Phúc vừa ngủ dậy nên tinh thần thỏi mái,đầu óc cũng linh quang rất nhiều, nàng trước đem chính mình biến thành người,sau mới đẩy cửa ra, lớn tiếng nói: “Các ngươi không được nói bậy vềThiết Mộc Ưng  ! Hắn là người tốt!”

Bên ngoài vội vàng im miệng, xem xét Kim Phúc cô nươnglại theo từ trong phòng thành chủ đi ra, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà dừnglại tất cả động tác.

Kim Phúc thấy tất cả mọi người không nói lời nào, nànghai tay tra eo, dương dương đắc ý nói: “Rất tốt, các ngươi đều đãhiểu.” Nhất định là nàng nói được rấttốt.

“Aida, không biết Kim cô nương ở nơi này.” Đạithẩm lên tiếng kinh hô, mím môi cười trộm nói.

“Nhưthế nào thành chủ ngày hôm qua còn cột Kim cô nương, hôm nay hai người tựu nhưkeo như sơn rồi?” Nô bộc có người nhỏ giọng nói.

“ThiếtMộc Ưng ngày hôm qua cột ta, là muốn hỏi ta là thế nào đi vào trong thành tới.” Kim Phúc đến xem hướng tên kia nô bộc, lớn tiếng nói.

“Nguyênlai thành chủ là vì an toàn Thiết thành mới chất vấn cô nương , dụng tâm lươngkhổ, dụng tâm lương khổ.” Nô bộc bừng tỉnhđại ngộ nói.

“Tómlại, các ngươi đừng có lại tìm Thiết Mộc Ưng trách oán. Giết Hồng Cương, trongnội tâm cũng rất khổ sở, nhưng hắn sợ hãi nếu không bỏ qua tình cảm cá nhân,tất cả mọi người sẽ học nhân tạo phản, trong thành sẽ đại loạn.” Kim Phúc đến dừng lại một chút, hồi tưởng lời nói LýHổ lúc ấy, lại bổ sung. “Thành chủ lúc nào cũng vì dân chúng,thật sự rất tốt”

“Thìra là thế a, ta đã nói thành chủ sẽ không như vậy vô tình vô nghĩa.”

“Ngàiấy quả thật là vì mọi người suy nghĩ .” Tấtcả mọi người đồng thanh nói.

“Hảo,ta đã nói xong .” Nàng muốn biến trở về hồ ly, như vậy Thiết Mộc Ưng mớicó thể đối với nàng khá tốt.

Nàng thích hắn đối nàng đặc biệt, thích hắn đối vớinàng cười, đối với nàng tốt nhìn hắn càng lâu, tựu càng không nỡ rời đi hắn,chưa hết một ngày đã bắt đầu mong hắn. . . . . .

“Kimcô nương tình cảm động lòng, như người trong lòng Thành chủ tận tâm giúp đỡthành chủ nói chuyện !” Đại thẩm cườinhạo nàng.

“Ngườitrong lòng là cái gì? Trong lòng không có cách nào khác bày một người a?” Kim Phúc đến nháy mắt to, không hiểu hỏi.

“Kimcô nương đơn thuần đáng yêu, chẳng trách Thành chủ vừa ý. Người trong lòngchính là vừa nghĩ đến hắn, ngực hội thẳng nhảy liên hồi.” Đại thẩm giải thích

“Tachỉ biết rõ hắn mỗi khi hung hăng với ta thì tâm hội đau nhức.”KimPhúc đến vỗ ngực một cái, trề môi dưới.

“Cônương để ý thành chủ, mới có thể đau lòng a, ta lúc tuổi còn trẻ cùng oan giacũng là như vậy . . . . . .” Đạithẩm khanh khách rung động cười.

Một, hai tên nô bộc sợ nhịn không được muốn nói chuyệnthành chủ cùng Kim cô nương thân mật, lặng lẽ theo trong sân chuồn êm đi rangoài, không nghĩ tới lại gặp ngay Lý Hổ.

”Chào Lý phó.” Nô bộc hành lễ, vội vàng  rời đi.

Lý Hổ đã nghe xong bọn họ nói một hồi lâu , đi vàotrong sân, lớn tiếng nói ra: “Kim cô nương, thành chủ thỉnh ngươi đến đạisảnh.”

“Làmcái gì?” Kim Phúc đến không hiểu hỏi.

Lý Hổ cười ha hả  nhìnxem nàng. “Thành chủ mới lên, các chư hầu ở những nơi khác đềuđem cống vật đến tạ lễ, thành chủ muốn cô tới, nhìn xem có cái gì yêu thích,huynh ấy hội ban cho cho cô nương.”

Bảo nàng chọn! Thích nhất nếm thức ăn.  Kim Phúc lập tức hoa chân múa tay vui sướng, cao hứngvô cùng.

“Chúngta đi mau đi mau!” Kim Phúc thúc giục Lý Hổ, muốn hắn đi nhanh một chút.

Lý Hổ đi đến bên người Kim Phúc, nhìn qua nàng nụ cườimượt mà trên mặt, cảm thấy cũng chỉ có nữ tử tươi sáng như vậy  mới có thể hòa tan lạnh nhạt trên mặt Trành chủ.

“Thànhchủ bên cạnh chính là thiếu ngươi tri âm.” Lý Hổnói ra.

Kim Phúc đầy trong đầu đều là đợi tí nữa muốn sẽ thấynhững thứ bắt mắt, lung tung điểm hai cái đầu.

“Thànhchủ khi còn bé, mẫu thân dạy bảo cực kỳ nghiêm khắc, lúc ấy, vì rèn luyện thânthể của huynh ấy, vào đông lại muốn hắn đứng ngoài tuyết, không cho phép vàonhà.” Lý Hổ nói ra.

Kim Phúc đến gật đầu, cười hì hì nói ra: “Ta cũng vậythường xuyên vào đông trời hạ đại tuyết đều ra mặt đất chơi đùa, rất vui!” Nàng thích nhất cùng Kim Vượng truyđuổi trong đống tuyết.

Lý Hổ trừng lớn mắt, thoáng cái mặt chữ điền bị  bóp méo sau mới còn nói thêm: “Thànhchủ chỉ mặc áo mỏng, quỳ gối trong đống tuyết, một ngày không có ăn cơm.”

“Thậtđáng thương!” Kim Phúc đến vừa nghĩ tới ngày đại hàn chẳng nhữngkhông có áo da lông mặc, lại không có cơm ăn, nước mắt lập tức tựu bão tố đira.

Lý Hổ lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: “Bởivì  mẫu thân nghiêm khắc hơn người, luôn luôn buộc huynh ấy luyện võcông tốt nhất, lấy được quân quyền, chuyện khác một mực không cho phép huynh ấyđể tâm,  năng lực tuy mạnh, nhưng cũng không hiểu được như thế nàocùng người ở chung, lại càng không biết cái gì gọi là đạo lí đối nhân xử thế. .. . . .”

Kim Phúc đứng ở tại chỗ, cau mày nhìn xem Lý Hổ.

“Nhữngkhó khăn này, ta nghe không hiểu, ngươi trực tiếp nói với ta, điều này cùng tacó quan hệ gì?” Nàng nói.

Lý Hổ cái cằm muốn rơi xuống, vội vàng lấy tay vịnlấy, cái này. . . . . . Nàng như thế nào  sựtình đơn giản như thế cũng đều không hiểu?

“Nóimau a!” Kim Phúc đến xem miệng hắn há to vô cùng

“Thànhchủ cần phải có người ở cùng.” Lý Hổbật thốt lên nói ra.

“Hảo,ta thích ở cùng hắn, không có vấn đề.” KimPhúc đánh một chưởng về phía sau lưng Lý Hổ.

Lý Hổ bị đánh cả người thiếu chút nữa ngã sấp trên mặtđất, lại cũng chỉ có thể gượng cười vài tiếng, bởi vì chỉ cần thành chủ có thểcó giai nhân làm bạn, hắn hi sinh chút ít nội thương  thì có ngại gì .

Thiết Mộc Ưng ngồi phía trên cao, nghe tổng quản đọcchậm  tất cả những thành đưa tới quà tặng, cảm thấy bả vaicứng ngắc, toàn thân đau nhức, thầm nghĩ muốn luyện võ, tìm người đối chiến mấytrận vận động gân cốt.

Hắn hi vọng dân chúng Thiết thành phải biết sống tốt,như vậy những việc lặt vặt  cóthể tự giải quyết, bất luận là dân cần thiết, hoặc là các khoản số sách thuế,không nhất thiết lúc nào cũng cần hắn xem qua.

Những việc nếu đối với người dân có lợi, thì hắn đều camtâm tình nguyện nổ lực, mà loại lễ nghi phiền phức tế cống này, hắn không thểchịu đựng được. Nhưng hắn là thành chủ, không thể không nhẫn, bởi vậy cũng chỉcó thể nghe tất cả thành tiến cống quà tặng, nghĩ những thứ vô bổ này bán điđổi tiền mặt như vậy giúp được cho dân nhiều hơn

“Tráicây ngon ở nơi nào a!” Kim Phúc ngườichưa thấy mà đã nghe giọng.

Thiết Mộc Ưng nghe được thanh âm của nàng, tinh thầnhơi bị chấn động, hoài nghi một lúc mới biết thật là giọng của nàng. Hắn vừanghĩ tới hành động của nàng tối hôm qua, mới giơ lên lông mày, lại rất nhanhnhíu lại.

Hắn ngước mắt hướng cửa ra vào nhìn, đúng lúc thấy KimPhúc đến sôi nổi  tiến đến.

Kim Phúc đến vừa nhìn thấy hắn, lập tức dạng ra gươngmặt đầy vui vẻ.

Nụ cười của nàng như vậy chân thành, cười đến một đôicon mắt đều thành đường thẳng, cười đến Thiết Mộc Ưng  tâm cũng không khỏi tự chủ đau nhức , thậm chí còn cóý  nghĩ muốn ôm nàng vào tronglòng.

Thiết Mộc Ưng cả kinh, vội vàng trấn định tinh thần,hồi phục thần sắc nghiêm nghị như bình thường, xoay người nhìn về phía chỗ hắn.

Kim Phúc vừa đến nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặtcứng rắn, nhìn theo ánh mắt của hắn, nàng lập tức hiểu được liền gật đầu.

Ừ, thật sự không thể trách hắn nhíu mày.

Chồng chất tại trên mặt đất tràn đầy lễ vật, khôngphải thi họa cũng chính là Kim Ngân Lưu Ly, toàn bộ không thể ăn, nếu là nàngkhi nhận được những thứ này, tâm tình cũng sẽ rất kém.

“Nhanhđến bên người thành chủ.” Lý Hổ nói ra.

Kim Phúc bước nhanh đi lên phía trước, gặp phải từngngười Thiết thành đối với nàng mỉm cười, làm cho nàng nụ cười trên mặt càngsâu.

Nàng kỳ thật thích biến thành người, thứ nhất là cóthể làm mọi chuyện dễ dàng hơn, thứ hai lại không làm lo lắng con người khi vừagặp hồ ly liền muốn xé xác lấy lông.

“Chúcmừng cô nương.” Một bên tỳ nữ nhẹ giọng nói với nàng.

“Tạisao phải chúc mừng ta?” Kim Phúc khônghiểu, kỳ quái mà hỏi thăm.

“Cônương có chuyện vui a.” Ở một bên các nôbộc nghe tin tức Kim Phúc từ trong phòng thành chủ đi ra, tất cả đều che miệngnở nụ cười.

Chuyện vui! Kim Phúc vừa nghe, cho rằng Thiết Mộc Ưngđợi tí nữa nhất định là muốn thưởng cho nàng các món ăn ngon, nàng cao hứng đếnnổi muốn lòi đuôi ra để vẩy a.

“Thậtrất thích có chuyện vui a.” Kim Phúc rung đùiđắc ý nói, mang theo vẻ mặt vui vẻ nhảy đến bên người Thiết Mộc Ưng.

“Trướcmặt mọi người, giật nảy mình còn thể thống gì.” Thiết Mộc Ưng khẽ quát một tiếng, ánh mắt trừng lớn.

Nàng vừa rồi hướng hắn cười, hơn nữa là trong mắtchính là bộ dạng vui vẻ, coi như nàng thật sự rất thích nhìn hắn, thật không cólúc nào mà bình thường bên cạnh hắn cả.

Kim Phúc ngồi xuống cạnh hắn.

Thấy hắn thân thể cứng đờ, nàng đành không tình nguyệnđộng hạ thân, miễn cưỡng làm cho giữa hai người kéo ra một khoảng cách.

Thấy nàng vẻ mặt thất vọng làm cho Thiết Mộc Ưng tronglòng muốn cười, ánh mắt nhìn qua nàng cũng tự nhiên nhu hòa rất nhiều. Nàng nhưTiểu Phúc, tâm tình gì đều hiện rõ trên mặt, quả thực so với những sứ giả dướikia thì chân thật hơn nhiều.

“Tronglòng hãy nhớ muốn thứ gì đó, đợi tí nữa yến hội xong toàn bộ thưởng cho cônương.” Thiết Mộc Ưng nghiêng người, nói khẽ với nàng.

Kim Phúc mở ra tâm địa nhẹ nhàng, cầm lấy vài cái bánhtrên bàn  bên cạnh hắn bắt đầu ăn.

Ăn vào bánh vòng nàng cảm thấy hương rất thơm, bánhgiòn ngọt, một đôi lông mi cao hứng đến độ nhướn cao gần chạm tóc mái, liềumạng ngẩng đầu lên.

“Ănngon không?” Thiết Mộc Ưng bật thốt lên hỏi.

Kim Phúc đến gật đầu lại gật đầu, nắm lên một cáihướng trong miệng hắn nhét. Thiết Mộc Ưng nhất thời không bắt bẻ, một ngụm liềnnuốt bánh vào, sặc khí, ho mãnh liệt.

“Làmsao vậy?” Nàng nuốt bánh vào, lập tức tiến vào trong ngực củahắn, đẩy ra miệng của hắn muốn kiểm tra trong cổ họng có hay không bị gì.

“Takhông sao.” Thiết Mộc Ưng cảm giác lỗ tai tại nóng lên, một tayvội vàng ra.

“Thậtsự không có chuyện gì sao?” Kim Phúc tới bắtcổ áo của hắn, không yên tâm liều mạng hỏi tới.

Thiết Mộc Ưng trong nội tâm mặc dù vui vẻ nàng như vậyquan tâm hắn, nhưng trước mặt mọi người, nàng cứ như vậy đối với hắn sờ lungtung, luôn không giống lời nói, hắn rất nhanh nhìn Thiết tổng quản trong phủliếc.

Thiết tổng quản cát vội vàng giơ lên danh sách, lớntiếng kêu: “Sứgiả Gấm thành mang vật lên hiến.”

“Thành chủ Gấm thành dâng lên áo khoác Bắc Hải Tuyết Hồ trân quý, chỉ mong haithành mãi mãi là giao hữu.” Gấm thành sứ giảnói ra.

“Ngươinói đây là cái gì?” Kim Phúc đến sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch.

“Áo khoác Bắc Hải Tuyết Hồ.” Gấm thành sứ giảnói ra.

“Làmsao vậy?” Thiết Mộc Ưng lo lắng nhìn nàng.

“Ngươitheo giúp ta nhìn.” Kim Phúc tới cầm tay Thiết Mộc Ưng, cùng nhau đi đếntrước cống phẩm.

Taycủa nàng mới xoa áo lông mao hồ ly, nước mắt liền ạrơi.

“Làmsao ngươi ngốc như vậy a? Cư nhiên để con người bắt được, chém đầu còn lột da,bị người hại biến thành bộ dạng này, ngươi chết được thật thê thảm a!”

Thiết Mộc Ưng cố nín cười toan tính, nhưng khóe miệngrun rẩy một chút. Hắn thật sự không rõ Kim Phúc  trong đầu như thế nào kì kì quái quái nghĩ gì.

Nhưng nàng xác thực là cô nương rất thú vị, hỉ nộ ái ốtoàn bộ hiện tại trên mặt, khờ dại giống như tiểu oa nhi, giống như nàng đốivới hắn không cách nào che giấu  sựyêu thích bình thường. Thiết Mộc Ưng một nghĩ kỹ, những bất mãn tâm tình đốivới nàng, tựa hồ cũng dần dần giảm bớt.

“Kimcô nương tâm địa từ bi, làm cho người bội phục.” Thiết cát vội vàng tiến lên xin tha thứ.

Thiết Mộc Ưng nhìn xem nàng biểu lộ như cha mẹ chết,nhịn không được hỏi: “Côthích ăn bánh bao, bên trong bao chẳng lẻ không phải thịt?”

“Khônggiống.” Nàng lẩm bẩm nói.

“Ởđâu không giống?” Hắn khiêu mi hỏi.

Đợi cho có người dâng lên áo lông da người thì ngươisẽ hiểu tâm tình của ta . Kim Phúc đến nuốt vào lời nói, cau mày nhìn lại hắn.

Bất quá, lại chăm chú ngẫm lại, lời hắn nói cũng khôngcòn sai, nàng bất quá  bởi vì mình là hồly, mới có thể như thế hoảng sợ . Nếu không, bình thường ăn thịt cái đó nàngvẫn thấy ổn.

“Đúngvậy, ta ăn thịt, những này áo khoác Bắc Hải Tuyết Hồ cũng là thi thể! Tóm lại,tất cả mọi người là dựa vào những thứ này sống sót .” Nàng đối với Thiết Mộc Ưng lớn tiếng nói.

Nhóm khách quý vừa nghe đến nàng trái một câu thi thể,phải một câu thi thể, chỉ cảm thấy những món trên bàn cũng làm cho người thựcnuốt không trôi lên.

Nhưng Kim Phúc đến tuyệt đối không thể có thể vì vậymà mất hứng muốn ăn, nàng đi trở về chỗ ngồi trước, cầm lấy trái cây trước mặtvui vẻ ăn.

“Đatạ món quà quý của thành chủ Gấm thành.” Thiếtcát nở nụ cười, tay đưa ra tiếp lễ vật từ tay sứ giả Gấm thành.

“Tamuốn cái kia.” Kim Phúc giật nhẹ tay áo Thiết Mộc Ưng. “Đều đã chết,nhưng không thể chết vô ích, ta muốn hảo hảo mặc.”

Thiết Mộc Ưng gật đầu đồng ý  .

“Đólà muốn hiến cho thành chủ .” Gấmthành sứ giả sắc mặt trầm xuống.

Thiết cát vội vàng tiến lên tại bên tai sứ giả Gấmthành nói nhỏ, nói Kim Phúc cô nương chẳng những là ân nhân cứu mạng của Thiếtthành, mà Thiết Mộc Ưng rất nặng nghĩa với cô nương. Đương nhiên, Thiết cátkhông dại dột gì nói ra việc Kim Phúc mới từ trong phòng Thiết Mộc Ưng đi ra.

“Cônương yêu mến tuyết áo khoác hồ này,  Gấm thành thật có phúc, thỉnhxin vui lòng nhận cho.” Gấm thành sứ giảý cười đầy mặt nói.

Kim Phúc đến xem xét người này  đối với nàng cười, cũng liều mạng  trở lại cười rộ lên.

Thiết Mộc Ưng xem nàng cười đến ngu ngốc, nghi hoặchắn như thế nào cảm thấy nàng có chút gì đó thay đổi.

Rõ ràng hắn nhớ tới hành vi tối hôm qua của nàng rấtkhông hài lòng, cảm thấy không cho là đúng. Vậy mà hôm nay mới ở chung chưa lâumà đã cảm thấy rất yêu mến nàng.

Thiết Mộc Ưng nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng. . . . . .Thấy nàng cười đã lâu, cảm thấy da mặt mỏi nhừ, lại bắt đầu nhu nâng gò má,trong lòng n không khỏi lại là một hồi muốn cười.

“Xinhỏi thành chủ cùng Kim cô nương khi nào thành thân? Gấm thành sẽ lại các vìngười dâng lên đại lễ.” Gấm thành sứ giảtự cho là thông minh mà hỏi thăm.

“Aimuốn cùng nàng thành thân?” Thiết Mộc Ưng sắcmặt phút chốc trầm xuống, trừng hướng Thiết cát.

“Đúngvậy, làm gì thành thân?” Kim Phúc đến kỳquái  nhìn Thiết Mộc Ưng.

“Kimcô nương sáng nay trong phòng  người đi ra, cả tòa phủ thành chủ aicũng biết việc này.” Thiết cát bám vào thành chủ bên tai nói ra.

Thiết Mộc Ưng trừng mắt nhìn nàng, cảm giác mình vừamới bị lừa.

“Cônương lại tự ý vào trong phòng ta, đến tột cùng là dụng ý gì?”ThiếtMộc Ưng đem nàng kéo đến bên người, nghiến răng nghiến lợi dùng giọng trầm thấpnói ra chỉ có mình nàng nghe thấy.

Là ngươi bảo ta đi vào! Kim Phúc đến miệng mở ra lạikhông cam lòng nhắm lại.

“Ân.. . . . . Là Tiểu Phúc bảo ta đi .” Nàngphồng má nói ra.

“Côcó thể nghe lời Tiểu Phúc nói.” Hắnđôi môi nhuếch, căn bản cảm thấy nàng thật vớ vẫn.

“Khôngtin ngươi hỏi Tiểu Phúc, ta nếu không phải là chủ nhân nó , nó nhất định sẽ trảlời cho ngươi.” Nàng đứng đắn hồi đáp.

“Đólà gian phòng của ta, cô phải được ta đồng ý mới phép vào, không phải là TiểuPhúc.” Thiết Mộc Ưng rất ít tức giận thở hổn hển, nhưng chỉcần đụng đến nàng, tâm tình sẽ gặp loạn.

“Côlà một cô nương, không sợ hủy trong sạch, không sợ sau này không còn trong sạchđể gả đi sao?” Cho dù hắn hôm nay không chán ghét nàng, nàng vẫn quálàm càn.

“Khôngsợ, ta tu hành nhiều năm, hàng năm mùa xuân điều tiết động dục đều bình yênvượt qua.”

Động dục! Thiết Mộc Ứng há mồm cứng lưỡi nghe ngôn từnàng nói, khóe miệng căng cứng không khống chế được giương lên, hai đạo lôngmày cũng chầm chậm thư giãn xuống.

Tạm thời bất luận nàng nhiều lần vào phòng động cơ vìsao, hắn ngược lại lần đầu phát hiện cùng cô nương nói chuyện đúng là một việcthú vị như thế. Nàng so sánh với những cô nương khúm núm nhát gan kia, thật sựthú vị mấy lần.

“Tathực thích nhìn  ngươi cười.” KimPhúc đến một tay xoa khuôn mặt của hắn, mê muội  nhìn.

Thiết Mộc Ưng đầu tiên là sững sờ, sau đỏ mặt, phútchốc lấy xuống tay của nàng.

Dưới đài cao mọi người xem xét, chỉ cảm thấy khanhkhanh ta ta, cảm tình rất tốt, tất cả đều hiểu ý cười, ngoại trừ sứ giả Hỉthành bên ngoài.

Hỉ thành sứ giả tiến lên vái chào, lớn tiếng nói ra: “ Thành chủ Hỉthành vì Thiết thành chủ đã chọn kỹ lựa khéo  một phần đại lễ, xinngài vui lòng nhận cho.”

Sứ giả vỗ tay, ngoài cửa đi vào một tòa kiệu.

Kiệu mới đặt xuống đất, một vũ nương tư thái uyển chuyểnxinh đẹp bước ra.

Nàng toàn thân treo đầy chuông nhỏ, thân hình như thủyxà uốn éo, sa mỏng che bảo hộ ánh mắt mị hoặc hướng Thiết Mộc Ưng nhìn, vũ độnglên.

Thiết Mộc Ưng mặt không thay đổi nhìn xem vũ nương,khuôn mặt lại lần nữa khôi phục như thường lệ. Mỹ mạo chẳng qua là vẻ bề ngoài,hắn cưới vợ lấy đức, bằng không, ít nhất cũng nên chọn người như Kim Phúc đồngdạng có thể làm cho hắn vui vẻ.

Ý nghĩ này vừa xuất, Thiết Mộc Ưng thoáng chốc kinhhãi, hắn hướng Kim Phúc nhìn ──

Nàng chính là đang cao hứng bừng bừng  nhìn xem vũ nương.

Vũ nương mủi chân chĩa xuống đất, liền xoay  nhiều cái, thân thể đeo ruy băng tất cả đều tùy theobay múa, thân hình khẽ cong, cuối cùng múa tại trước Thiết Mộc Ưng, mặt màylạnh nhạt nhìn hắn.

“Nhảythật đẹp.” Kim Phúc đến người thứ nhất vỗ tay bảo hay.

“Tạơn cô nương.” Vũ nương nói ra.

“Đây là nghĩa nữ thành chủ Hỉ thành, nguyện hiến cho thành chủ, vĩnh viên lấyduyên nối kết.” Hỉ thành sứ giả nói ra.

Sứ giả Phương thành vượt mặt sứ giả Hỉ thành, vội vàngtiến lên bẩm báo nói: “Congái thành chủ Phương thành, tài mạo xuất chúng, thỉnh Thiết thành chủ cần phảicho Phương thành cơ hội kết duyên. . . . . .”

“Nữ  tửthành chủ Lý thành, mới là diễm quan hơn người, văn võ song toàn, hơn nữa Lýthành đất đai dồi dào, mấy năm liên tục thu hoạch cao. . . . . .”

“Đủ.” Thiết Mộc Ưng hét lớn một tiếng, khiến Kim Phúc  sợ tới mức nhảy cao.

“Ngươilàm gì gọi lớn tiếng như vậy? Nếu ta nghẹn đến làm sao bây giờ?” Kim Phúc đến miệng cắn đậu cao, trừng hắn liếc.

Thiết Mộc Ưng thấy nàng  biểu lộ đúng là không chút nào toan tính, hắn nhíu haicon mắt, trong lòng không thoải mái.

“Thiếtmỗ nhận điệu nhảy đẹp là tốt, mời cô nương về Hỉ thành.”Hắntrầm giọng nói ra.

“Thànhchủ chính là ghét bỏ ta?” Vũ nương giậtxuống khăn sa mỏng, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc làm cho mọi người kinh hô.

“Thiếtmỗ không dám, nhưng thỉnh cô nương trở lại Hỉ thành thay ta tạ ơn hảo ý củathành chủ.” Thiết Mộc Ưng kiềm chế  tính tình nói ra, không cần thương hại loại hành vinày.

“Thànhchủ chưa lập gia đình, tin tưởng nếu thấy khuê nữ của thành chúng tôi, chắcchắn thay đổi tâm ý. . . . . .” Tấtcả thành sứ giả đều tiến lên đồng thanh nói nghĩ khuyên hắn thay đổi tâm ý.

“Thậtnhiều người muốn cùng ngươi thành thân đó.” KimPhúc nhặt  một trái cây màu đỏbỏ vào miệng, ngọt quá khiến nàng phun mạnh đầu lưỡi, cầm ly trà của Thiết MộcƯng lên uống.

Thiết Mộc Ưng trừng mắt nhìn nàng, trên trán gân xanhlộ ra, mày rậm trói chặt, một bộ dáng muốn rống giận. Kim Phúc này rõ ràng mộtbộ muốn cùng hắn thân mật, nói là tâm quý hắn. Hôm nay như thế nào lại hề đaulòng nhìn xem đoàn người vì hôn sự của hắn tranh luận.

“Cácngươi tất cả đều không cần cãi nữa, thành chủ chúng ta không lâu nữasẽ  cưới vợ chính là ân nhân cứu mạng Kim Phúc cô nương .” Lý Hổ thấy tình huống không đúng, lập tức đứng ra thaythành chủ giải vây.

Đoàn người vừa nghe, mục quang đều nhìn về phía KimPhúc , kể cả Thiết Mộc Ưng.

Chỉ thấy Kim Phúc quai hàm ăn đến phồng tròn, tròngmắt vô tội  nhẹ nhàng nhìn lại hắn.

“Vịcô nương này liên tiếp đã cứu thành chủ chúng ta hai lần, cùng chúng ta thànhchủ tâm đầu ý hợp.” Lý Hổ đoán rằng thành chủ kiềm chế bản thân quá mức màlưu Kim cô nương qua đêm, nhất định là đã sớm có ý niệm thành thân trong đầu.

Thiết Mộc Ưng vừa nghe Lý Hổ lời này, trong nội tâmngược lại có chủ ý ── Lý Hổ phương pháp này ngược lại vẫn có thể xem lời từchối nhã nhặn. Huống chi, nếu thật muốn kết hôn hôn, Kim Phúc tuy ngốc, nhưnglại sẽ không vướng bận. Cố gắng mỗi ngày thưởng nàng vài bánh bao, nàng sẽ anphận tại trong phủ trêu chọc hắn vui vẻ. Mà lại nhìn nàng thân cường thể tráng,lại ăn được, nên cũng có thể thay hắn sinh vài tiểu oa nhi dễ thương a.

Kim Phúc đến xem xét mọi người toàn bộ chằm chằm nhìnvào nàng, nàng nuốt xuống thực vật trong miệng, kề đến bên người Thiết Mộc Ưng,dán bên tai hắn hỏi: “LýHổ không phải nói ngươi muốn cưới vợ là cưới người liên tiếp cứu ngươi hai lần,thế sao tất cả ai cũng nhắm vào ta?”

“Chúngta về phòng, ta có lời muốn hỏi cô.” ThiếtMộc Ưng nắm tới tay Kim Phúc, cùng nhau đứng dậy.

Nàng cúi đầu nhìn qua bàn tay của hắn, lại ngẩng đầunhìn về phía mắt đen của hắn, lại cúi đầu nhìn qua hai người lẫn nhau cầm tay.

“Khôngcó người nắm qua tay của ta.” Nàngcười toe toét miệng đối với hắn mãnh liệt cười, nắm chặt tay của hắn.

Thiết Mộc Ưng cũng dùng vài phần lực đạo nắm chặt trởvề, lúc này mới nhớ tới hắn cũng chưa từng nắm qua tay nữ tử.

“Tathích như vậy.” Kim Phúc đến nắm được càng dùng sức chút ít.

Thiết Mộc Ưng giơ lênkhóe môi, dẫn nàng cùng nhau đi vào phòng, ngoài ý muốn phát hiện cảm giác ômnàng sóng vai, thật sự ──Rất tốt.

## 5. Chương 5

Kim Phúc được Thiết Mộc Ưng cầm tay, mới đi vài bướcliền đến gian phòng, hại nàng rất thất vọng.

“Tacó thể tiếp tục nắm tay ngươi không?” Nànghỏi.

Thiết Mộc Ưng gật đầu, dẫn nàng lại bên giường ngồixuống.

“Ngươitìm ta có chuyện gì? Ngươi giấu cái gì kỳ trân dị bảo cấp cho ta?” Kim Phúc đến hưng phấn đến ngồi không yên, đong đưatay của hắn hỏi.

“Nếulà nàng cùng ta thành thân, nghĩ muốn cái gì kỳ trân dị bảo, ta đều tìm chonàng.” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Tốttốt, ta đây cùng với ngươi thành thân. Ta muốn ăn bánh bao hạnh nhân, còn có duhương bánh bao. . . . . .” Nàng hai mắt sánglên nói.

“Nàngbiết rõ thành thân là gì không?” Hắncắt đứt lời của nàng, mày rậm nhíu lại.

“Thànhthân?” Nàng lăng lăng hỏi lại.

Thiết Mộc Ưng chỉ cảm thấy may mắn nàng đối đãi cáikhác nam tử không giống đối với hắn thân thiện như thế, nếu không nàng đã sớmkhông biết bị lừa đến nơi nào .

“Thànhthân chính là một nam một nữ tạo thành một gia đình.” Hắn nói.

“Đó.” Nàng gật đầu, nói tiếp: “Nếu như có thểăn thật nhiều bánh ngọt thì càng tuyệt”

“Nàngtrong đầu cũng chỉ có chuyện ăn sao?” ThiếtMộc Ưng không thể nhịn được nữa nói.

“Nóicho cùng! Ta chính là bởi vì ăn mà lỡ đại sự, bằng không đã sớm thành tiên.” Kim Phúc lòng có ưu tư  vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỗi trăm năm  cấp tiên ban thi, nàng luôn thua một cửa định lực, chonên đến nay vẫn là Tiểu Yêu.

Thiết Mộc Ưng á khẩu không trả lời được nhìn qua nàng,đôi môi lại không tự chủ được  giơlên vui vẻ.

“Nàngyêu thích ta sao?” Hắn trực tiếp hỏi.

“Yêumến yêu mến.” Kim Phúc đến khanh khách cười to, lập tức nhảy đếntrên người hắn.

Thiết Mộc Ưng hai tay vội vàng chống đỡ bả vai nàng,miễn cho nàng ngực cũng dán tới.

Chỉ là, Kim Phúc đến mừng rỡ bộ dáng cho là thật làmcho hắn lâng lâng. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ biết biểu hiện hài lòng, mới có thểđược ngợi khen, có thể mỗi nàng gặp hắn, tựa như trời sinh hắn toan tính bìnhthương.

“Nhưvậy chúng ta việc hôn nhân liền như vậy định a” Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, thấp giọng hỏi

“icha mẹ nàng còn không?”

“Chamẹ. . . . . . mất đã lâu rồi.” Đạikhái là ba trăm năm sao.

“Chamẹ ta trước đây cũng đã mất, như vậy giữa chúng ta  hôn sự chỉ cầnnàng và ta cũng được.” Hắn con ngươi đennhìn chằm chằm nàng, sờ nhẹ sợi tóc mềm mại của nàng.

“Đó.” Nàng gật đầu, đem gò má đặt lên cổ của hắn .

Thiết Mộc Ưng thân thể đầu tiên là cứng đờ, thấy nàngcử động thân mật tự nhiên như thế, thì dần dần thư giản xuống.

Kim Phúc nằm được thoải mái, môi nhỏ hé ra, ngáp mộtcái, một bộ tư thái thiên hạ vô sự.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng không  có lo lắng, không khỏi lo lắng nang trừ ăn ra, cái gìcũng đều không hiểu, căn bản chỉ là muốn chơi xấu bên cạnh hắn, kỳ thật khônghiểu ý tứ thành thân là gì.

“Thànhthân là chuyện cả đời, vợ chồng chính là muốn ở chung cả đời.” Hắn nâng lên cằm của nàng, bình tĩnh nhìn nàng.

“.. . . . . Nếu ta buồn bực, muốn rời đi làm sao bây giờ?” Nàng mở to mắt, thành thật mà hỏi thăm.

“Thànhthân liền không cho phép được rời đi, nàng nên gánh vác trách nhiệm thân là thêtử  của ta.”

“Thêtử? Chiếu cố hài tử sao? Cái này ta hiểu!” Hồ lymẹ phải chịu trách nhiệm dưỡng dục, cho tiểu hồ ly ăn, ăn cùng ngủ cái này haiviệc không làm khó được nàng.

Kim Phúc đến ngóc lên cái cằm, tin tưởng trànđầy  nhìn hắn.

“Giữaphu thê không nên có giấu diếm.” Hắnnghiêm túc nói ra.

“Chínhlà. . . . . . Chính là. . . . . .” Nàngcắn môi, gò má trong lòng bàn tay hắn xoa nhẹ vài cái, nhỏ giọng nói: “Tachính là có việc không thể nói a. . . . . .”

“Tỷnhư nàng như thế nào đi vào trong thành, đi vào trong phòng ta chính là nguyênnhân?” Hắn trực tiếp hỏi ra việc hắn để ý nhất trong lòng.

“Đúng.” Nàng dùng sức gật đầu.

“Tachỉ hỏi nàng một câu. . . . . .” ThiếtMộc Ưng dùng sức cầm bờ vai của nàng, con mắt sáng ngời căng trừng nhìn nàng. “Nàngcó thể gây bất lợi cho ta?”

Nàng thần sắc biến đổi, cầm ngược ở cánh tay của hắn.

“Taăn rất nhiều xem như bất lợi với ngươi sao?” KimPhúc đến kinh hoảng mà hỏi.

Thiết Mộc Ưng ngửa đầu cười to, cười đáp trên mặtnghiêm khắc tất cả đều tiêu tán.

Hắn dùng kinh nghiệm cả đời của mình tin tưởng nàng sẽkhông gây bất lợi với hắn, hắn thậm chí tin tưởng nàng có chút dị năng, cho nênmới có thể như phi thiên chui vào trong phòng hắn. Hắn cũng tin tưởng tài năngcủa nàng

“Chúngta nhanh chóng thành thân.” Thiết Mộc Ưng mỉmcười hai con ngươi thấp liếc nhìn nàng, ngón cái mơn trớn gò má mềm mại củanàng.

Kim Phúc đến khẽ nhếch miệng nhìn đáy mắt hắn vui vẻ,bỗng dưng bưng lấy khuôn mặt của hắn.

“Thậtkỳ quái. . . . . .” Nàng thì thào lẩm bẩm, lông mày rậm lại nhíu lại.”Ngươikhi hung dữ thì ngực ta hội đau nhức; ngươi đối với ta cười, lòng của ta sẽnhảy thật nhanh. Tại sao phải như vậy? Ta bị bệnh sao?”

Thiết Mộc Ưng  lỗtai nóng lên, khuôn mặt biến thành một loại màu đỏ sậm.

“Ngươiđỏ mặt.” Kim Phúc đôi mắt quay tít một vòng, khuôn mặt thẳngbức đến trước mặt hắn.

Hắn bàn tay chế trụ phần gáy nàng, quyết định lúc nàynếu không làm cho nàng chiếm thượng phong, nếu không nàng tấn công trở taykhông kịp.

“Loạibệnh này chỉ có một loại thuốc có thể trị.” Hắnvui vẻ nói.

“Cáigì thuốc? Nói mau nói mau.” Nàng trừng lớnmắt.

Thiết Mộc Ưng cúi đầu hôn môi của nàng.

Kim Phúc môi bị ngậm chặt, một cái không đề phòng liềnbị đầu lưỡi của hắn xâm lấn. Vốn cho là hắn muốn ăn đầu lưỡi của nàng, nàngkinh hô một tiếng nghĩ đẩy hắn ra, nhưng hắn hôn lại làm cho nàng tứ chi thảlỏng.

Nàng không rõ hắn đến tột cùng đút nàng cái thuốc gì,nhưng nàng cảm giác trong cơ thể có loại bạo động, như cắn nhẹ một quả tuyết,lại có loại khoái ý làm cho nàng không thể không ưa thích động tác của hắn,nghĩ muốn càng nhiều.

Thiết Mộc Ưng ngẩng đầu nhìn qua hai gò má nàng, KimPhúc mờ mịt mặt mày hôm nay lại kiều mị mang chút ít yêu khí, xúc động mà nghĩmuốn đem nàng đè xuống giường trong lúc đó.

Hắn hít sâu một hơi, dựa vào  khả năng tự chế nhiều năm qua  mới miễn cưỡng đè nén dục vọng xuống.

“Ngươigạt người, lòng ta nhảy càng nhanh hơn .” KimPhúc tới kéo qua tay của hắn dán tại ngực.

Thiết Mộc Ưng cảm giác được bộ ngực phập phồng dướilòng bàn tay mềm mại, một cổ nhiệt khí lập tức dưới bụng bay thẳng, hắn cố gắngmuốn rút tay lại, nhưng nàng hết lần này tới lần khác ép tới rất căng.

“Cáinày thuốc uống mấy lần mới có thể hiệu quả, chỉ có trượng phu có thể đối thê tửsử dụng.” Thiết Mộc Ưng đơn giản lấy cái trán chống đỡ  nàng, chỉ cho phép nàng thấy mắt của hắn, mà khôngphải là chú ý tới thân thể hắn hiện tại đang đốt cháy lên.

“Tađây có thể ăn một hồi thuốc nữa sao?” KimPhúc dán lên môi của hắn, bàn tay nhỏ bé nắm ở cổ của hắn.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng bộ dáng yêu kiều, tất cảtự chế thiếu chút nữa biến mất, tại bên môi nàng nói nhỏ nói: “Nàng cái nàytham ăn cùng Tiểu Phúc giống như đúc.”

“Vậyngươi yêu thích ta nhiều hay là Tiểu Phúc nhiều?” Hắn yêu mến loại nào, nàng sẽ biến thành loại ấy.

Thiết Mộc Ưng cười ha ha, cảm thấy cùng nàng ở một chỗthì tâm tình sẽ rất tốt.

“Ngườiso với hồ ly không giống nhau .” Hắnnói.

Không giống sao? Kim Phúc lông mày nhăn lại, ngực mộthồi quặn đau, đang muốn hỏi lại thì hắn lại hôn mấy cái lên cái trán của nàng

“Thànhchủ, sự tình không ổn.” Lý Hổ trực tiếpxông vào trong phòng, vừa nhìn thấy đây là cảnh uyên ương, con mắt trừng. “Aida, không nghĩ tới huynh trong lúc này lại tiến tới nhanh như vậy.”

Lý Hổ cười hắc hắc.

Thiết Mộc Ưng thật muốn tìm mũ giáp đem mình bao lại,miễn cho mặt của hắn đang đỏ tới mang tai làm cho xấu hổ

“Sựtình gì không ổn?” Thiết Mộc Ưng nghiêm túc, che dấu thấp ho khan vàitiếng.

“Trưởngdoanh báo lại Thiết minh Anh bị nhốt ở trong lao, có vài tên nô bộc xông vào,bắt đi hắn và Hồng Tuyết Anh.”

“Thiếtgia quân lại ngăn không được vài tên nô bộc?” ThiếtMộc Ưng sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Lý Hổ.

“Hổdoanh trưởng nói mấy tên nô bộc như là đồng dạng trúng tà, như thế nào đánhgiết cũng ngăn cản không được, đứt tay đứt chân vẫn liều mạng đi lên phíatrước.” Lý Hổ nói ra.

Thiết Mộc Ưng thần sắc càng run sợ, lĩnh quân nhiềunăm chưa từng gặp qua sự việc lạ vậy, hết lần này tới lần khác như thế có kỳquái, lại dễ dàng nhất đảo loạn tâm quân.

“HồngTuyết Anh bị bắt chạy, còn lớn tiếng kêu nói chúng ta trong phủ thành chủ hômnay yêu khí khắp nơi, muốn tìm đạo sĩ đến trừ yêu.”

Yêu? ! Là nói nàng sao?

“Đạosĩ”  Kim Vượng cầm mộtcây đào mộc kiếm trong miệng đọc phù chú, muốn hại chết bọn họ phải là người tuhành sao? Kim Phúc đến mở to mắt, không tự chủ hướng phía Thiết Mộc Ưng tớigần.

“Đừngsợ.” Thiết Mộc Ưng một mực nắm ở bờ vai của nàng.

Kim Phúc đến gật đầu, đối với hắn cười. Hắn nói khôngcần sợ, nàng sẽ không sợ.

“Thậtnói đến yêu khí, Hồng Tuyết Anh chính là nhân tài kiệt xuất. Thiết Minh Anh batháng trước sau khi cưới nàng, cứ nghĩ là tửu sắc tài vận, nhưng là nhất thờinửa khắc liền gặp thiếu nữ có sắc thì tất cả người sẽ chết.” Lý Hổ cằn nhằn nhớ kỹ.

“Bọnhọ hôm nay người đang nơi nào? Đệ phái người nào đi theo dõi bọn họ? Thiết giaquân có thương vong?” Thiết Mộc Ưng không nghĩ nhiều, đổi giọng hỏi.

“Hùngdoanh trưởng đã sai người theo dõi, chỉ là những người kia rất quỷ dị, như làhướng thảo nguyên Linh Sơn mà đi, mới thoáng cái liền đã mất tung tích”

Kim Phúc tới nghe bọn hắn nói chuyện, nàng ghé vàotrường trên giường, hoàn toàn cảm giác không ra trong phủ có yêu khí.

Nàng ngáp một cái, đông đông đông  chạy đến bên người Thiết Mộc Ưng, ôm cánh tay của hắn,đơn giản muốn lấy lại người.

Thiết Mộc Ưng liếc nhìn nàng một cái, cũng không ngăncản cử động của nàng, chỉ là tiếp tục đem lời nói xong.

“.. . . . . Có hay không những người ghét  Thiết Minh Anh, bắt người.” Thiết Mộc Ưng run sợ lông mày, rất nhanh ra quyếtđịnh. “Ta phải cứu người.”

“Huynhthân là thành chủ, không nên hành động thiếu suy nghĩ.”Lý Hổlo lắng an nguy của hắn, lên tiếng ngăn cản nói.

“ThiếtMinh Anh dù sao cũng là huynh trưởng của ta, ta phải tự mình đi trước, mới cóthể biết rõ xử trí như thế nào.” ThiếtMộc Ưng nói ra.

Kim Phúc đến lắng nghe, liều mạng gật đầu.

“Nànggật đầu gì vậy?” Thiết Mộc Ưng cười liếc nàng.

“Ngươi lời nói nghe đều rất có đạo lý, hơn nữa ngươivừa xuất hiện, mọi người sẽ lộ ra biểu lộ ngươi rất lợi hại.” Kim Phúc đến bưnglên gương mặt, học mọi người thần thái kính sợ.

“Nàngchỉ cần là nàng là tốt rồi, không cần học bọn họ.” Thiết Mộc Ưng xoa xoa tóc của nàng hôn nhẹ.

“Họcngười khác mệt chết đi, loại sự tình này ngươi không cần công đạo.” Nàng lười biếng nói.

Thiết Mộc Ưng tâm tình trở nên tốt, cười đối Lý Hổ nóira: “Tómlại, Hùng doanh trưởng ở ngoài sáng ta ở trong tối, dùng bồ câu đưa tin liênlạc, nhanh chóng tìm ra Thiết minh Anh ở nơi nào. Mặt khác, ta việc này rangoài phải đi dò hỏi dân tình, miễn cho đưa tới dân chúng bất an.”

“Phải” Lý Hổ nói ra.

“Taban ngày tiếp đãi hết các sứ giả quốc gia, liền lập tức xuất phát.”

“Hảo.” Kim Phúc đến tinh thần sáng láng gật đầu.

“Tacó nói muốn dẫn nàng cùng đi sao?” ThiếtMộc Ưng nhìn qua người đang dính trên tay hắn

“Tamuốn đi theo ngươi.” Nàng bộ dáng đương nhiên  .

“Ởlại trong phủ, ta không cho phép nàng gặp nguy hiểm. Còn có, nàng giúp ta chiếucố Tiểu Phúc, nó nếu  như gầy, ta liền hỏi tội nàng.”ThiếtMộc Ưng cố ý đem lời nói nghiêm trọng chút ít.

“TiểuPhúc rất tốt, mặc kệ nó. Tóm lại, ta muốn đi theo ngươi, ta khí lực lớn, cáimũi linh, lỗ tai hảo, nhất định có thể giúp đỡ được.”Nàngnhảy đến trước mặt hắn, vỗ ngực nhăn cái mũi lại kéo lỗ tai, sợ hắn không biếtnàng có bao nhiêu lợi hại.

“Cônam quả nữ không nên cùng nhau đi.” ThiếtMộc Ưng lắc đầu.

Lại chiêu này! Kim Phúc đến trừng lớn mắt, hai tay traeo, nguyên bản khí đô đô hai gò má lại đột nhiên biến đổi.

Hắn không cho Kim Phúc đi cùng, nàng kia biến thànhTiểu Phúc đi theo.

“Cônam quả nữ việc này không thành vấn đề, chúng ta trước khi tòng quân, một nénnhan chiêu cáo thiên địa, liền có thể thành thân. Các người trước tiên có thểbái đường, sau khi trở về lại bổ sung hôn sự. Huynh mang theo Kim cô nương cũngcó chỗ tốt, miễn cho  Hồng Tuyết Anh sử xuất cái gì chiêu ti tiện. .. . . .” Lý Hổ lẩm bẩm cùng Thiết Mộc Ưng trao đổi liếc, cảmthấy nữ nhân kia ánh mắt bất chính.

“Trướcbái đường không sao, chỉ là cô nương này kén ăn, không nên cùng ta đồng hành.” Thiết Mộc Ưng lắc đầu, không đồng ý.

“Taăn ta ăn, ta cái gì đều ăn.” KimPhúc đến ôm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt – trông mong  nhìn qua hắn, sợ không có cái gì náo nhiệt.

Hắn nhìn bộ dáng kia của nàng, cái gì thần thái nghiêmkhắc cũng trở nên mềm .

“Nếukhông cho nàng cùng đi, xác định chắc nàng cũng sẽ vụng trộm đi theo. Chỉ là,nếu muốn đi theo ta, mệnh lệnh của ta ngươi liền không cho phép vi phạm, hiểukhông?”

“Hiểu.” Kim Phúc đến nắm tay của hắn, hoa chân múa tay vuisướng.

Lý Hổ đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ThiếtDiện nổi tiếng từ trước đến nay ít nói cười  ThiếtMộc Ưng, giờ lại cười nhẹ nhàng  ngóngnhìn bộ dáng nho nhỏ bên người, nắm tay của nàng, cùng nhau đi ra đại sảnh.

Lý Hổ vội vội vàng vàng theo sau, nghe thấy Thiết MộcƯng trong sảnh đường lớn tiếng tuyên cáo nói: “Thiết mỗ quân lữ xuất thân, việccưới vợ lễ nghi phiền phức, đêm nay cùng Kim Phúc cô nương bái đường thànhthân. Một tháng sau mở tiệc cưới, mời các vị cùng dân chúng Thiết thành vuivẻ.”

Thích, quả nhiên bất đồng. Đêm nay muốn thành thân,thành chủ thật đúng là không thể chờ đợi được a!

Lý Hổ cười đi vào đại sảnh, lớn tiếng thét to tìm đượcđồng chí môn nhiệt liệt  thảo luận việchôn sự này .

Thiết Mộc Ưng cùng Kim Phúc tại đêm đó sau khi báiđường thành thân, liền như vậy mang theo một số người của Thiết gia quân âmthầm rời đi.

Trên đường đi, bởi vì không muốn để lộ rõ thân phậnđịa vị, bọn họ ngụy thành dân chăn nuôi, dùng một cỗ xe trâu lôi kéo những thứdụng cụ làm nhà tranh cứ như vậy đi trên đường.

Kim Phúc trên đường rất hoạt bát sôi nổi, nhìn cái gìđều cảm thấy hứng thú. Mỗi đêm đều rúc vào trong ngực Thiết Mộc Ưng ngủ, ngoạitrừ thường hay bị ác mộng làm cho thức tỉnh, thì tất cả coi như đều ngủ rấtsảng khoái tinh thần.

Ác mộng luôn thấy khi ngủ là Kim Vượng trừng nhìnnàng, nàng đối với cái này trong nội tâm cảm thấy cực độ bất an, bởi vì nàngdùng lực cảm ứng gọi về cho Kim Vượng đến vài lần, vậy mà huynh ấy lại hoàntoàn không có hồi âm.

Nàng đoán rằng hắn chắc bởi vì đang rất giận nàng, bịnàng chọc cho tức điên vì  gả cho một conngười, cho nên mới không cùng nàng liên lạc. Nhưng nàng chính là rất thích cảmgiác ở bên người Thiết Mộc Ưng, nếu như thành thân có thể quang minh chánh đạibên cạnh hắn, vậy có gì không tốt? Dù sao con người sống  bất quá bảy, tám mươi tuổi, đợi sau khi Thiết Mộc Ưngchết, nàng lại tiếp tục tu hành, như vậy cũng được nha.

Tuy nhiên nàng vừa nghĩ tới Thiết Mộc Ưng sẽ chết, nêncái gì cũng ăn không vô, nàng nghĩ chắc bởi vì gần nhất thật sự nàng ăn quánhiều nên thấy thứ gì cũng không muốn nữa. . . . . .

Lúc này, Kim Phúc ngồi ở trên cỏ, nhìn bọn gõ dựng gỗ,làm sàn nhà, sau đó mở rộng ra nhà bạt tạo thành khung nhà, đập đập đóng đóng,ba tầng, hết thảy liền đại công cáo thành .

Mọi thứ đều an bài xong đều là nhờ Thiết Mộc Ưng cùngbinh lính cùng nhau làm, mà ngay cả thức ăn mà nàng cùng hắn dùng đều giống vớicủa những binh lính khác.

Nàng tối hôm qua mới nghe bọn lính nói hắn lúc nàocũng vì dân, là thành chủ tốt, ngay cả nàng cũng cho là phúc đức lắm mới gảđược cho thành chủ !

Vượng, đoàn người đều nói muội gả cho trượng phu tốt, huynh đừng có tức giận muộinữa. Nhanh kên tiếng đáp lại muội, huynh nói gì muội cũng sẽ nghe theo. . . . ..KimPhúc lần nữa cố gắng dùng linh lực cùng Kim Vượng khơi thông.

Nàng chờ đã lâu, ngồi thuyền trên thảo nguyên ngoạitrừ thanh âm gió thổi qua cây cỏ, còn lại vẫn không có bất cứ thanh âm nàokhác.

Kim Phúc nhăn lại lông mày, bắt đầu sợ hãi những gìtrong  ác mộng sẽ trở thành thực, Kim Vượng không còn để ýtới nàng.

“Tốtlắm, có thể vào được.”

Thiết Mộc Ưng hướng nàng ngoắc, nhìn nàng khoác áoTuyết Hồ, một thân hồng y thật xinh đẹp, môi của hắn bất giác cong lên.

Tuy đã thành thân, nhưng vì còn khởi hành trên đường,nên bọn họ chưa động phòng hoa chúc, ở nơi thảo nguyên thoáng mát đầy màu xanh,hắn cảm thấy cuộc sống trong thời gian bây giờ thật rất hạnh phúc

Có Kim Phúc tại bên người, chuyện gì cũng đều thú vị,chuyện gì cũng vui..

Nàng như tiểu yêu thích nhảy lên người hắn đã thànhthói quen, bởi vì  đã thành thân, hắn liền không ngăn trở hành động củanàng. Binh lính đều nói bọn họ tình cảm sâu sắc, vị thành chủ phu nhân này bấtquá có tình tình của một tiểu oa nhi, suốt ngày cứ quấn mãi bên người thànhchủ.

Thiết Mộc Ưng ôm nàng, ngăn cản nàng đang nghịch hoacỏ.

Kim Phúc dựa vào bên cạnh hắn, bị kéo vào nhà, bêntrong chính giữa là bếp lò đang nấu trà sữa, một phòng mùi sữa bốn phía, nhưngnàng lại thở dài.

“Làmsao vậy?” Thiết Mộc Ưng ngồi xuống thảm ôm lấy nàng đặt bênphải.

“Tađang nghĩ đến Kim Vượng .” Nàng hai tay vòngquanh eo của hắn, đáng thương nói.

“KimVượng là người nàng gọi là huynh trưởng?” Hắnnhớ nàng có một lần nhắc đến tên người này

“Đúngvậy a.”

“Nàngcòn có người thân vì sao không nói cho ta biết? Nàng hiện nhớ huynh ấy, chúngta liền mời huynh ấy đến quý phủ ở lại, ta rất hoan nghênh.” Môi của hắn khẽ chạm vào mi tâm đang co lại của nàng,không thích nàng lo nghĩ.

“KimVượng đến nếu biết rõ ta thành thân rồi, nhất định sẽ la mắng ta, bởi vì huynhấy không thích ta cùng người khác có quá nhiều quan hệ.” Nànglại thở dài, nhưng Thiết Mộc Ưng thì ôm nàng càng chặt.“Nhưng ta thích ở tạiThiết thành, tất cả mọi người rất tốt với ta. . . . . .”

“Nàngcùng Kim Vượng lúc trước cư trú ở Linh Sơn chẳng lẽ ở đó không có người ở?” Hắn hỏi.

“Ởsâu trong hang động, cũng chỉ có hai chúng ta.” Nàng nói.

“Hai người, thật sự rất buồn.” Hắngiờ mới hiểu được nàng nguyên nhân vì sinh trưởng tại nơi rừng núi không cóngười, chẵng trách lại có cá tính thần khiết như vậy

“Đó.” Nàng đem mặt vùi sâu vào bộ ngực của hắn, hiện tại rấtmuốn biến thành hồ ly, như vậy mới được hắn hảo hảo ôm hết cả người. Đối vớiThiết Mộc Ưng, nàng ngay từ đầu rất tham luyến ngực ấm áp của hắn.

Nhưng là, thời gian ở chung càng lâu, nàng phát hiệnhắn luôn buộc bản thân mình vĩnh viễn so với người khác phải nghiêm khắc, luônluôn đặt nhu cầu của dân chúng Thiết thành lên hàng đầu, những điều này ngườitu hành đều nên làm, nhưng nàng mặc dù tu trên trăm năm cũng làm không làm đượcnhư vậy, hắn nhưng lại có thể dể dàng thực hiện .

Bội phục từ bên ngoài, nàng muốn đối hắn phải tốt. Chỉcần nàng ở cùng hắn, thì có thể làm cho hắn lộ ra mỉm cười; mà hắn cười, nàngsẽ vui vẻ giống như  muốn bay lên trời, những chuyện có lợi cho nhau nhưvậy việc gì phải ngại ?

“Hangđộng có thể ở sao?” Hắn vuốt phía sau lưng của nàng, rất thích ma sát lưngnàng thế này.

“Tacùng Kim Vượng ở vô cùng tốt, trước còn có Xích Nguyệt ở chung, là sư phụ dạychúng ta nhập môn tu hành, giáo hội chúng ta như thế nào đi săn, tìm linh lựctrái cây. Bất quá, nàng rời đi ít nhất trăm năm rồi, cũng không biết đi nơinào.” Kim Phúc nhắc tới cái này, bỗng dưng rùng mình mộtcái.

“Nàngkhông thích Xích Nguyệt?” Hắn bắt qua thânthể của nàng, làm cho nàng nằm ngửa trên đùi hắn  .

Nàng hơi nghiêng thân thể, gò má đem  bàn tay hắn trở thành gối đầu, nhỏ giọng nói: “XíchNguyệt hay bảo chúng ta đi bắt con thỏ, Sơn Khương, cột chúng nó tứ chi, cắt cổchúng nó, luyện một ít chú thuật Huyết Chú. Ta không thích nhìn thấy nhiều máu,chúng nó cũng biết đau chứ.”

“Cácnàng nếu không theo ?”

Kim Phúc rùng mình một cái, hướng sâu trong lòng ngựccủa hắn, hận không thể tiến vào trong thân thể của hắn.

Thiết Mộc Ưng kéo áo lông hồ ly trên người nàng choấm, nhìn nàng hôm nay khoác áo Tuyết Hồ mà khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, trongnội tâm thương tiếc, vuốt khuôn mặt của nàng.

“Khôngmuốn nói thì đừng nói. . . . . .”

“XíchNguyệt bỏ đói ta bảy ngày sáu đêm, bị trói tại trong nham động chỉ có thể hémiệng uống vài gọt sương sớm trên vách đá, cho nên một chút đói cũng không muốnnghĩ, bởi vì khi  nghĩ tới sẽ  nhớ khi đó. . . . . .”

Thiết Mộc Ưng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ,đầu tiên là đem nàng ôm chặt vào lòng, mu bàn tay lại lộ ra gân xanh, hận khôngthể bóp chết cái tên tàn nhẫn từng đối tệ với Kim Phúc

Nàng nho nhỏ như một oa nhi, còn hung ác bỏ đói nàngbảy ngày sáu đêm! Xích Nguyệt kia tốt nhất là cầu nguyện đời này đừng dể hắnbắt được.

Kim Phúc tuy được hắn ôm chặt, nhưng nghĩ thời gianđói trước kia, lập tức lại đem một khỏa bánh bao hướng trong mồm nhét.

“Ănchậm một chút, còn có cả một dĩa, ta sẽ không để cho nàng bị đói .” Hắn đau lòng lấy ra một bình nước, uy nàng uống vàingụm.

Kim Phúc nuốt xong cả khỏa bánh bao, trong mỗi tay đềucầm một cái, mới có biện pháp bình tâm lại.

“Cuốicùng là ai cứu nàng?” Hắn hỏi

“KimVượng cho ta uống máu của hắn, mới có thể lấy lại sức . Về sau, Xích Nguyệtcùng Kim Vượng tìm đến đồng bọn đánh một trận, đại chiến ba ngày ba đêm đềukhông ngủ, Kim Vượng phát hiện nàng sắp chết, muốn cùng nàng chết, nàng giậtmình, liền từ Linh Sơn đào tẩu.” Nàngnhớ cuộc chiến diễn ra kinh thiên động địa, cầm bánh bao trong tay kích độngcao thấp đung đưa.

“Nàngkhông có việc gì là tốt rồi.” Vỗ vỗđầu của nàng, lấy bánh bao hướng trong miệng nàng nhét, hắn bỗng nhiên cười.”Nàngngược lại rất thích hợp đi làm nhà văn, nói chuyện lạ như thật.”

“Tachính là thật sự, ta chỉ có bộ dáng vô tư ngốc nghếch thôi.”Nàng mơhồ không rõ nói.

“Ngốcnghếch ?.”

“Nhưvậy không tốt sao? Kim Vượng nói ta vô tư cũng là một cái phúc.”

“Nhưvậy rất tốt, nàng chỉ cần tiếp tục sống vui vẻ như vậy, trời sập xuống, có tachống đỡ.” Thiết Mộc Ưng nhìn mặt của nàng, nghiêm túc nói ra.

“Chàngthật tốt.” Kim Phúc đến thực vui vẻ. Quay người lại nhảy đến trênngười hắn, an vị trên cái hông của hắn.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng ngồi ở trên người, cảmgiác nàng cùng Tiểu Phúc bất quá chỉ thiếu một cái đuôi.

“Khôngbiết Tiểu Phúc lại chạy đi nơi nào.” Hắnhỏi.

“Yêntâm, nó sớm muộn gì sẽ trở về .” Bưnglấy mặt hắn, không thích hắn suốt ngày nghĩ đến Tiểu Phúc. Rõ ràng nàng tạitrước mặt hắn rồi, còn chưa đủ sao?

“Nàngnói vẻ rất chắc chắn, chẳng lẽ thật có thể cùng Tiểu Phúc thần giao?” Thiết Mộc Ưng cười nhéo hai má phình to của nàng, đốivới nàng thật sự chỉ có yêu thích chứ không muốn buông tay.

“Đươngnhiên có thể, chàng muốn hỏi gì về Tiếu Phúc, ta tất cả đều có thể trả lời.” Nàng vỗ ngực, rất có nắm chắc nói.

“Nhưvậy nàng nói cho ta biết , vì sao mỗi khi nàng xuất hiện, Tiểu Phúc sẽ biếnmất? Bị nàng dọa chạy sao?”

Kim Phúc sắc mặt đại biến, lập tức nhảy ra khỏi lồngngực của hắn, lăn đến một bên ngồi xếp bằng .

Nàng liếc trộm hắn,  lắc đầu lại cắn môi, vẻ mặt mơ hồ không biết trả lờinhư thế nào .

“Cáinày. . . . . . Chàng. . . . . . Ngàn vạn đừng hiểu lầm. . . . Ta không phảiTiểu Phúc. . . . . Tiểu Phúc cũng không phải ta.” Nàng ghi nhớ lời Kim Vượng  lời, không thể thừa nhận nàng chính là hồ ly a.

Thiết Mộc Ưng cười ha ha lên, cánh tay duỗi ra kéonàng về bên người.

“Nànglàm gì lo lắng sợ hãi như thế, nàng là người, Tiếu Phúc là hồ ly, cái này hailoại hoàn toàn bất đồng, ta làm sao có thể nghĩ sai.”

“Vìsao không có khả năng? Linh Sơn cũng có rất nhiều hồ ly sẽ biến thành người.” Nàng mở to hai mắt không hề chớp mắt  nhìn hắn.

“Loạinày yêu ma quái dị, lừa gạt được dân chúng mê tín,còn ta không tin.” Hắn không cho là đúng lắc đầu.

Nàng đâm đâm đầu vai hắn, nghiêm trang hỏi: “Nếu như tanói, ta chính là hồ ly biến thành  người?”

“Làmxằng làm bậy, bất luận nhân yêu, ta đều diệt trừ. Nếu không phải xâm phạm đếnThiết thành, như vậy liền bình an vô sự.”

“Nhưvậy ta liền yên tâm.” Kim Phúc  nhếch miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm sấp lên bộ ngực của hắn, ngápmột cái.

Thiết Mộc Ưng thấy nàng đáng yêu, động tình nâng cằm,hôn môi của nàng, không cho phép nàng ngủ.

Kim Phúc bị hắn hôn đến động tình, học phương thức củahắn hôn trả lại, nhưng như thế nào đều có loại cảm giác chưa đủ  .

“Cóngười dạy bảo qua nàng đêm động phòng hoa chúc nên làm những gì sao?” Hắn tại nàng bên tai hỏi, bàn tay mặc dù đã thăm dòvào yếm của nàng, lại vẫn là đặt yên , không dám lỗ mãng nhiều.

“Khôngcó.” Kim Phúc lắc đầu, thân thể bởi vì hắn đột nhiên mút ởbên tai mà chấn động.

Môi của hắn lướt qua hai má của nàng, cái trán khẽchạm vào nàng.

“Tasẽ dạy nàng.” Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt trong vắt trước mặt.

Kim Phúc bàn tay nhỏ bé che mặt, ngăn trở ánh mắt củahắn.

“Chàng.... Đừng như vậy nhìn ta.....Ta cảm thấy  thân thể nóng quá....” Nàng giật ra áo yếm hướng bên cạnh quăng ra, kéo tùngvạt áo.“Toàn thân cũng không thích hợp tiến lên. . . . . .”

Nàng khó hiểu tình hình vừa rồi nên  nói thẳng…, làm cho Thiết Mộc Ưng cũng đỏ mặt lên.

Hắn bỗng dưng đem nàng ôm vào trước ngực, hôn nhẹ tóccủa nàng, thấp giọng nói ra: “Sau đêm động phòng hoa chúc, nàng liền sẽkhông cảm thấy không được bình thường.”

“Vìsao đêm nay không thể động phòng hoa chúc?” Nàngchắp lên thân thể, nắm ở cổ của hắn hỏi.

“Bởivì hôm nay có nhiệm vụ trong người.”

Thiết Mộc Ưng dừng ở bộ dáng xinh đẹp của nàng, dụcvọng rục rịch khiến hắn liều lĩnh  muốnnàng. Hắn đành phải mãnh liệt ngồi dậy, chính mình đi đến bên bàn, rót một lynước uống

“Chàngkhông cảm thấy hình như có cái gì lạ sao?” Nàngđột nhiên rùng mình một cái.

“Khôngđúng chỗ nào?”

“Khôngcó thanh âm sinh linh.” Nàng lại đánhrùng mình một cái, cũng không an tâm gì đó nhìn quanh.

“Chúngta trước vài đêm cũng từng tại thảo nguyên vượt qua, cũng không cái gì lạ. Cóta ở đây, ngươi cái gì cũng không cần sợ.”Thiết Mộc Ưng bưng tràsữa nóng ngồi vào bên người nàng, nắm bờ vai của nàng an ổn lòng của nàng.

Kim Phúc đến gật đầu, tự cầm lấy trà sữa trên tay củahắn uống, nhủ lòng mình không cần nhạy cảm.

Lúc này, một cái bóng đen lén lút theo nhà bạt cách đókhông xa chợt lóe lên, tại dưới ánh trăng lộ ra răng sắc  cười lạnh.

## 6. Chương 6

Kim Phúc tới đây một đêm ngủ được không được an ổn,nửa đêm liền bị ác mộng bừng tỉnh.

Nàng đột nhiên trợn mắt, phát hiện thân một mảnh hắcám. Nàng không sợ tối, nhưng trong mũi mơ hồ ngửi được mùi hôi thối lại làm chonàng bất an.

“Tỉnh,tỉnh!” Kim Phúc thúc bả vai Thiết Mộc Ưng, kinh hoảng kêu.

Thiết Mộc Ưng giương lên con mắt, phát hiện bốn phíakhuếch ám một mảnh, lập tức đứng dậy rút ra trường kiếm, cũng đem nàng bảo hộ ởsau người.

Vì phòng ngừa thú loại đánh lén ban đêm, nhà bạt vẫnđể đèn, cứ coi như là bị gió dập tắt, nhưng sổ sách đều an ổn chứng tỏ giókhông thể làm điều đó, trừ phi ──

Có ngoại ban xâm nhập.

Thiết Mộc Ưng hô hấp chậm dần, sờ soạng tìm được cungtên, nín thở ngưng thần nghe thanh âm quanh mình.

“Oo. . . . . .”

Thiết Mộc Ưng một mùi tên hướng phía tiếng hít thở vọttới.

“A!” Một tiếng kêu thê lương vang lên, một hồi gió tanhtông cửa xông ra.

Kim Phúc đến trong lòng cảm giác áp bách quá nặng,biết rõ vừa rồi tại trong nhà bạt có yêu ma mai phục chứ không phải người, mànồng đậm mùi hôi thối, càng biểu hiện đối phương tuyệt không phải lương thiện.

“Đãđi rồi.” Nàng nói.

“Nếukhông phải nàng kịp thời tỉnh lại, chúng ta sẽ không thoát .”ThiếtMộc Ưng không dám buông lỏng phòng bị, mục quang dò xét xung quanh. “Ta lúc trướcdo an bài Thiết Minh Anh tại chỗ ở của quân lính, nhất định vì chủ quan, mới cóthể làm cho người ta bắt đi hắn.”

Kim Phúc lê thân đến thân thể của hắn, cứng đờ người.

“Phíatrước trong rừng có người, không chỉ một. . . . .” Kim Phúc đến nhỏ giọng nói.

Trong đêm tối, mắt không thể thấy, Thiết Mộc Ưngthượng cung tiễn, eo buộc trường kiếm, cầm thật chặt tay của nàng, chậm rãihướng phía cửa ra vào di động.

“Nàngnúp ở phía sau của ta, nếu như không kịp di động, liền nhảy đến trên người củata.” Hắn thấp giọng nói ra.

“Chàngbình thường không thể gây thương tổn ta.” Nàngcó thuật pháp hộ thân.

“Đừngnói ngốc, nàng chỉ có thể núp ở phía sau thân ta, ta không cho phép nàng bị bấtcứ một vết thương nào.”

Kim Phúc không hề biết trừ Kim Vượng ra, sẽ còn cóngười nguyện ý như vậy vì nàng.

Nháy mắt, nàng không rõ tại sao lại rơi nước mắt, đànhphải càng dùng sức cầm tay của hắn, trong nội tâm quyết định ──

Hắn đối nàng tốt như vậy, nàng sau này cũng muốn mãibên cạnh hắn!

Hai người mười ngón tay giao chặt lại với nhau cùngtiến ra cửa, lúc này ánh trăng chiếu sáng, tầm nhìn hai mắt ngược lại thay đổi.

Nhà bạt ngoại một mảnh tĩnh lặng, thảo nguyên bị gióđêm thổi trúng lung la lung lay, mảnh màu đen trong rừng im lặng dị thường, màngay cả âm thanh côn trùng kêu vang cũng không nghe.

Kim Phúc đưa mắt nhìn bốn phía, không khỏi nhíu mày.Nàng tất nhiên có kinh nghiệm cùng với yêu thú khác đối kháng , chỉ là nàng cảmgiác, cảm thấy cổ tà ác khí tức này quen thuộc đến làm cho nàng bất an.

Trong rừng cây truyền đến thanh âm nhánh cây bị giẫmgãy, nàng kinh nhảy, thân thủ chỉ hướng phía bên phải trong rừng ──

“Ngườiđang chỗ đó!”

“Trốntránh như vậy sao gọi là hảo hán, có dũng khí liền đi ra cùng ta quyết đấu.” Thiết Mộc Ưng thô thanh vừa quát, giơ lên cung tiễnhướng trong rừng bắn.

Đông đông đông đông. . . . . .

Trong rừng cây bốn gã vạm vỡ chạy như điên ra, mỗingười mặt ác ngang ngược, hỏa hồng hai mắt tất cả đều thẳng trừng mắt nhìnThiết Mộc Ưng.

Thiết Mộc Ưng xem xét, cảm thấy kinh hãi ──

Cái này bốn gã đại hán, có hai người nguyên bản làbinh sĩ bảo vệ nhà bạt, còn hai người thì là hắn phái đi tìm kiếm Thiết MinhAnh .

“Cácngươi bốn người thân là Thiết gia quân còn tự ý tạm rời cương vị công tác, thậtkhông kỷ luật, còn không mau lui ra!” ThiếtMộc Ưng trừng mắt mấy người kia gương mặt trắng bệt , hét lớn một tiếng.

Kim Phúc đến nhìn qua bốn người này, thân hình XíchMục cập cứng cong, nàng thân thể run rẩy hướng Thiết Mộc Ưng nhỏ giọng.

“Trongbọn họ đã bị trúng thuật huyết cương, hiện tại người không ra người, chỉ có thểcoi là thi thể sống. . . . . .”

Nàng thanh âm chưa dứt, bốn gã đại hán liền liều mạngtấn công về phía Thiết Mộc Ưng, trong tay song đao, trường kiếm, lợi hại rơixuống như mưa.

Thiết Mộc Ưng phản khán lại công kích của bọn hắn, KimPhúc giống như là bóng của hắn, tùy theo di động.

Bốn gã Thiết gia quân quấn thành một cái vòng tròn,đem Thiết Mộc Ưng bao bọc vây quanh.

Thiết Mộc Ưng không muốn thương vong người một nhà, ởgiữa dùng võ nghệ cao siêu tài giỏi, nhưng bốn gã Thiết gia quân tiến sát từngbước, mỗi một chiêu đều muốn giết chết hắn.

Kim Phúc thấy Thiết Mộc Ưng mỗi di chuyển đánh trả đềucó khiêm nhường chỉ may mắn tránh được chiêu đối phương, nàng thừa dịp hắnkhông chú ý thì nhặt lên cỏ mũi nhọn trên mặt đất, biến thành một thanh kiếm.

“Bọnhọ đã không nhận ra người của Thiết gia quân rồi! Bọn họ đã sớm không nhận biếtchàng!” Kim Phúc đến kêu to, trường kiếm vung lên, bổ về phíamột cánh tay gã đại hán.

Đại hán cánh tay máu tươi chảy ròng, lại như là khônghề cảm giác đau loại tiếp tục kích công.

Kim Phúc đành phải giơ lên trường kiếm loạn vung mộttrận, nhưng thấy ──

Bốn gã đại hán tất cả đều không tránh không né, máurơi lỏng, vẫn không thu tay về, cố ý hướng phía Thiết Mộc Ưng lao thẳng tới.

“Triệthạ vũ khí, miễn cho khỏi chết.” ThiếtMộc Ưng thấy thế, đau lòng muốn chết, không muốn động thủ lần nữa.

Bốn gã đại hán buông lỏng thân hình tiền gần lại quìsấp xuống, Thiết Mộc Ưng vì vậy biết rõ bốn người nội chiến với chính bản thâncho đến khi hy sinh mạng của mình.

Hắn hàm răng khẽ cắn, trường kiếm tuôn nhắm thẳng ngựcbốn người, cho bọn họ một cái giải thoát.

Bốn người té trên mặt đất, Thiết Mộc Ưng quỳ gối xuốngđất, nhìn bốn người huynh đệ chết không nhắm mắt, hắn nắm chặt kiếm, thân hìnhcường tráng không ngừng run rẩy.

“A!” Thiết Mộc Ưng tuôn ra một tiếng hô to kinh thiên độngđịa, nước mắt tràn mi. “Nhà bọn họ cũng còn có phụ mẫu, muốn tanhư thế nào đối với người thân của họ đây”

Hắn bàn tay đột nhiên vung hướng khuôn mặt, không cócách nào tha thứ chính mình.

Kim Phúc từ phía sau hắn ôm lấy hắn, nghe hắn trầmthống rên rĩ, nước mắt cũng tùy theo chảy ra hốc mắt.

“Trongbọn họ đã bị cương thi hút máu, tinh khí sớm bị hút hết, cho dù chàng khônggiết bọn họ, bọn họ một ngày một đêm sau cũng sẽ chết đi.”

“Nhưngta làm sao có thể chấp nhận!” Thiết Mộc Ưng đánh vàongực, hận không thể đem tâm đang đau đớn móc ra .

Kim Phúc không thể làm gì hơn, chỉ có thể lẳng lặngnhìn hắn tư thái bi thương. Người nếu ở chung lâu, nhìn thấy đối phương chết sẽthống khổ như vậy sao? Kim Phúc đến căng níu lấy ống tay áo của hắn, lại pháthiện trên cánh tay bị binh lính khi nãy chém trúng, máu chảy ra nhiều và đã bắtđầu đen lại

“Chàngbị thương!” Kim Phúc đến trừng mắt nhìn miệng vết thương, hàm răngbắt đầu run lên, mâu cương thậy độc như vậy, nàng đã từng thấy qua.

“Takhông sao.” Thiết Mộc Ưng đẩy nàng ra, thất thần ngồi dưới đấtnhìn các huynh đệ, đối với vết thương trên người không thấy đau, tất cả đềukhông nghiêm trọng.

Kim Phúc thấy vết thương của hắn toát ra máu đen, nhớtới những vết thương này nhẹ thì mấy tháng mới có thể khép lại, nặng thì thiệtmạng. Vội vàng hoàn hồn, lén lút đem lòng bàn tay che ở miệng vết thương củahắn, thi ra công lực vì hắn chữa thương.

Nàng mỗi che một chỗ, miệng vết thương của hắn liền khéplại hoàn toàn.

Thiết Mộc Ưng chính mình đang chìm vào bi thương tronglúc đó, hoàn toàn không biết rõ tình hình nàng làm cái gì.

Mà chuyên chú trị vết thương cho hắn, Kim Phúc cũnghồn nhiên không phát giác ra chính mình lại đang tiêu hao kinh châu tu hành lâunay, thẳng đến nàng đầu váng mắt hoa ngược lại ngồi dưới đất, nàng mới giậtmình tu hành của nàng có lẽ đa mất thêm đi mấy chục năm.

Nàng thở phì phò, cau mày nhớ tới Kim Vượng, nàng đầnđộn, hẳn giờ chỉ để ý tu hành, giờ có thời gian đâu trông nom nàng mà nhăc nhở.

Chính là, Thiết Mộc Ưng bị thương, lòng của nàng hộiđau nhức. Nàng nghĩ thủ hộ lấy hắn, tựa như hắn bình thường thủ hộ nàng, chonên, nàng trị liệu cho hắn là đúng.

Kim Phúc tự  thuyếtphục chính mình, nàng ngồi dưới đất thở, nhìn hắn tay không đào vài cái huyệt,mai táng bốn gã Thiết gia quân.

“Nàngnói đây là máu cương thuật, vậy nàng cũng biết người nào thực hiện tà thuậtnày?” Thiết Mộc Ưng nghẹn lời hỏi, hai tay bởi vì dùng sứcquá độ mà run rẩy.

Hắn không tin chú thuật, cho rằng những Thiết gia quânnày là bị hạ độc dược thần trí mê muội, khiến cho bọn hắn biến thành người mấtý thức, nhưng hắn nguyện ý nghe ít nhiều ý kiến khác, có lẽ có thể tìm ra bẫy.

“HuyếtChú đứng đầu, chính là loại máu cương thuật này. Sau khi yêu ma thi hành máucương thuật, bởi vì hấp thụ quá nhiều huyết khí, trên người sẽ có mùi tanh hôi,tựa như đêm nay đồng dạng. . . . . .”

“Nàngvì sao cũng hiểu những vu thuật này?” ThiếtMộc Ưng trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, hắn mày rậm nhíumột cái, lúc này mới đột nhiên giật mình đến ──

“Miệngvết thương của ta như thế nào không thấy? Nàng là thế nào chữa thương ? Chẳnglẽ nàng cũng thi hành vu thuật!”

Đầu ngón tay của hắn bấm vào bờ vai của nàng, sắc mặtxanh trắng trừng mắt nhìn nàng, không hy vọng nàng cùng những loại ma thuậtquái ác này có quan hệ

“Tađây không phải vu thuật, ta là dùng công lực của ta thay chàng chữa thương.” Nàng mở to một đôi mắt to hắc bạch phân minh, thànhthật nói.

Thiết Mộc Ưng nghe qua người luyện võ có thể đem cônglực trong cơ thể hóa thành khí, bất quá hôm nay mới hiểu được vấn đề này.

“Nàngthay ta trị liệu, công lực có thể hao tổn. . . . . .” Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên, khó chịu phát giác dathịt nàng trở nên lạnh, trắng xanh khiến hắn sợ run cả người

“Cóthể xem là vậy a.” Nàng nói chuyện hữu khí vô lực, cảngười đều vô lực bên cạnh hắn. “Ta bụng thật đói, một chút khí lực khôngcó.”

“Nàngkhông nên lãng phí công lực cho ta.” Thiết Mộc Ưng cuối ngườiôm lấy nàng, bước nhanh đi trở về nhà bạt.

“Chàngbị thương, trong nội tâm của ta đau nhức, không chữa trị tốt cho chàng, ta cũngvậy không thoải mái a.” Nàng nói.

Thiết Mộc Ưng ngực cứng lại, đem nàng ôm càng chặthơn. Ngựa chiến kiếp sống hơn mười năm, cho rằng chỉ có huynh đệ Thiết gia quântài cáng vì hắn đầu rơi chảy máu, ai biết tiểu gia hỏa này lại cũng vì hắn ngaycả mạng cũng không cần thậm chí ơn cũng cũng không muốn nhận, muốn hắn sao cóthể không đem nàng đặt trong tâm

“Làlỗi của ta, người đối Thiết gia quân hạ huyết chú, nói rõ hơn là hướng về phíata! Ta ngày mai liền trực tiếp cùng một số người trong Thiết gia quân hội họp,để ngừa bọn họ lần nữa trúng mai phục.” ThiếtMộc Ưng run sợ nghiêm mặt nói ra, đã quyết định muốn cùng đối phương chính diệngiao chiến.

Kim Phúc đến cắn môi, cảm giác, sau khi rời đi Thiếtthành, trong nội tâm thủy chung không được an bình.

“Chờta thể lực khôi phục, ta liền đi gặp Đào Mộc . Đào Mộc thần đồ, sai huynh đệ sửdụng mộc tà thần trừ yêu, cho chàng tùy thân mang theo. Người dùng huyết chú đểhuyết chú khống chế người, sợ nhất Đào Mộc .” Nhưnàng sẽ không sợ.

“Nànglàm thế nào biết dùng Đào Mộc có thể chế yêu?” Thiết Mộc Ưng thấy nàng khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn, tòmò hỏi.

“Tatu hành thật lâu, loại lừa bịp này không lừa được ta, chính đêm nay gặp gỡ thứkia cổ tà khí so với ta càng mạnh.” KimPhúc đến trong đầu hiển hiện yêu ảnh kia, lông mày khóa càng chặt hơn .

Thiết Mộc Ưng thấy nàng sợ hãi như thế, vì vậy cố ýnói ra: “Nànggương mặt này nhìn tới cũng không có nhiều tuổi, sao dám dõng dạc nói đã tuhành thật lâu.”

Kim Phúc đến không biết trả lời thế nào vấn đề này,đành phải bài trừ đi ra một cái cười ngây ngô, chỉ là nàng hiện tại không cókhí lực, nở nụ cười vài cái, liền thở hổn hển

“Tamang ngươi tìm đại phu.” Hắn mày rậm lolắng, lập tức xoay người đi về hướng ngựa.

“Taăn một chút gì bồi bổ nguyên khí, liền không có việc gì .” Nàng nói.

“Talo lắng.”

“Yêntâm yên tâm nha, ta chỉ muốn ăn muốn ngủ, ăn no ngủ đủ liền không có việc gì .” Nàng ôm cổ của hắn, mềm nhẹ nói.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng cầu xin. Cước bộ vừachuyển, xoay người lần nữa đi trở về nhà bạt. Tiến nhà bạt, Thiết Mộc Ưng trướcđem Kim Phúc đến đặt trên mặt thảm, nhóm lên ánh đèn, liền vội vàng đem một cáigiỏ bánh bao đặt bên cạnh tay nàng.

Kim Phúc tới bắt bánh bao nguội, đáng thương nằm,không ngừng gặm cắn.

Nàng hiện tại biết rõ ba trăm năm công lực biến thànhhơn một trăm năm, còn muốn miễn cưỡng duy trì hình người hậu quả chính là trởnên suy yếu. Vừa nghĩ tới nàng sau mỗi ngày ngựa không dừng vó thì ăn cái gìduy trì nguyên khí, nàng đã cảm thấy mệt mỏi.

Hoặc là, nàng nên trở về Linh Sơn tu hành , Linh Sơntu hành một tháng, còn hơn một năm công lực nhân gian.

Chính là. . . . . .

Kim Phúc đến nhướng mày miết hướng Thiết Mộc Ưng, ngựctrong ổ lập tức bất ổn. Nàng không nghĩ rời đi hắn, nghĩ cùng ở bên cạnh hắnlàm cho hắn cười, muốn cùng hắn một mực cùng một chỗ!

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng, cảm giác được tối nay ánhnến ở dưới con ngươi đen sâu kín của nàng lóe quang, không biết có bao nhiêulàm cho người ta trìu mến.

“Tacòn là cảm thấy lạnh.” Nàng dẹp môi,hướng hắn vươn tay.

Thiết Mộc Ưng trước lấy ra cho nàng áo khoác Tuyết Hồvì nàng phủ thêm, lại đem bàn tay nàng lạnh như băng để vào vạt áo của hắn.

“Làmgì đối đãi ta tốt như vậy? Vất vả tu hành công lực lại bởi vì thay ta chữathương mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, đáng giá không?”Hắn cáitrán khẽ chạm vào nàng nói.

“Tachỉ biết không nên để chàng bị thương.” Taynhỏ bé của nàng che ở bộ ngực của hắn, tham luyến độ ấm của hắn, có thoáng cáinhẹ vỗ về.

Thiết Mộc Ưng thở hốc vì kinh ngạc, cả người đều nhiệthuyết sôi trào, hắn cúi đầu nghĩ lôi tay của nàng ra.

“Rấtấm áp.”

Nghe thấy nàng thỏa mãn thở dài một tiếng, hắn đànhphải cứng rắn mà đem bàn tay an trí tại bên người, bắt buộc chính mình nhịnxuống loại tra tấn này. Nàng hôm nay thân thể chính là suy yếu, hắn không nênđộng tình .

“Mấyngày nay ta đều có dự cảm bất hảo, tu hành giờ nói duyên cũng nói kiếp, takhông biết đêm nay sự việc này diễn là duyên hay là kiếp. Thật hy vọng chínhmình không cần phải ngốc nghếch như vậy, vậy có thể tinh tường chuyện sau này.. . . . .” Nàng lại kề hắn một chút, tham gò má ấm cũng cổ củahắn .

Nàng nhẹ nhàng hô hấp nghịch da thịt hắn , như là từngcái hôn nhu hòa , để xóa bớt nỗi bất an trong lòng.

Thiết Mộc Ưng thân hình cứng còng, mệnh lệnh chínhmình xem nhẹ tất cả cử động sưởi ấm của nàng.

“Takhông thích nàng lúc nào cũng nói đến việc tu luyện, như vậy tùy thời đều phảirời đi.” Hắn khàn khàn nói ra.

“Đốivới chàng chính là một tu hành.” Cũngkhông thể muốn nàng đem việc hóa hồ ly này thành chuyện nhỏ chứ.

Nàng chu môi, nhìn hắn liếc.

“Đãđáp ứng trở thành thê tử của ta, liền không còn muốn tu hành. Ngoan ngoãn ở lạibên cạnh ta, sinh vài tiểu oa nhi, không phải vô cùng tốt sao?” Hắn cố nén dục vọng căng cứng lúc này gương mặt cố thểhiện một tầng vui vẻ, đôi môi cũng không tự kiềm chế cúi xuống tại môi nàngvuốt.

“Sinhoa nhi a. . . . . . Giống hồ ly bố cùng hồ ly mẹ sau khi giao hoan, sẽ sinhtiểu hồ ly, người cũng đồng dạng sao?” Nàngôm lấy cổ của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn, tham lam ấm áp không an phận vén lênáo bào của hắn, nghĩ dò xét sự ấm áp của hắn.

“Nàngbiết rõ cái gì gọi là giao hoan?” Hắncứng đờ, bởi vì lời mà nàng nói…, càng bởi vì nàng cử động.

“Biếtrõ.” Môi của nàng trơn đến cổ của hắn .

“Nàngkia như thế nào lại không biết đêm động phòng hoa chúc? Đêm động phòng hoa chúcchính là muốn giao hoan.” Hắn theo tronghàm răng tóe ra lời nói , chỉ kém một đỉnh điểm muốn đem nàng vồ đến trên mặtđất.

“Đêmđộng phòng hoa chúc muốn giao hoan!” Kim Phúc mục quang lậptức nhìn về phía của hắn nửa người dưới, chỉ thấy chỗ đó quả nhiên sưng lên.”Đúng vậy! Hồ ly chatrước cũng sẽ biến thành như vậy!”

Thiết Mộc Ưng mặt đỏ, phút chốc nâng cằm của nàng,không cho phép nàng lại nhìn.

“Chàngvì cái gì luôn mặt đỏ?” Kim Phúc đến bưnglấy mặt của hắn, cực độ không hiểu hỏi.

“Cònnàng vì sao luôn có thể nói như vậy?” Hắnbất đắc dĩ nói ra.

“Chúngta đây khi nào muốn giao hoan?” Nàngmở to mắt hỏi, đối với việc chưa từng thử qua rất hứng thú và tò mò

Một bả dục hỏa lập tức kéo lên ngực Thiết Mộc Ưng,hướng đốt khuôn mặt của hắn cùng phân thân phía dưới đau đớn.

“Nếuthể lực nàng không có vấn đề, chúng ta liền có thể giao hoan.” Hắn khó khăn nuốt nước miếng.

“Vậychàng chờ ta với, ta ăn vài cái bánh bao nữa, sẽ không có vấn đề .” Ánh mắt của nàng sáng rõ, cả tinh thần sôi nổi.

“Việcnày không cần phải gấp gáp tại một khắc. . . . . .” Thiết Mộc Ưng nhìn xem bộ dáng nàng miệng lớn nuốtbánh bao , cái gì xấu hổ tâm tình tất cả đều ném… lên chín từng mây.

Hắn hơi ngửa đầu, tuôn ra trận cười to.

Sớm phải biết nàng không phải nữ tử tầm thường, vậyhắn còn đang nhăn nhó cái gì? Trời đất làm giường làm màn, vừa vặn làm chothiên địa chứng kiến bọn họ kết hợp.

Huynh đệ Thiết gia quân chết làm cho tâm của hắn đaunhức, nhưng hắn sẽ không bởi vậy bị đánh ngã, mà nàng chính là người bên cạnhgiúp hắn chèo chống đứng lên

“Nàngăn bánh bao từ từ, ta đốt thùng nước nóng để cho chúng ta lau.” Thiết Mộc Ưng rút đi một thân áo bào máu đen, bước đihướng lò bên cạnh.

Chỉ là, Thiết Mộc Ưng tuyệt đối không nghĩ tới ──

Hắn còn không có lau xong, Kim Phúc đã ăn xong bánhbao liền hướng hắn đánh tới.

Mà hai người tại một hồi dây dưa, rất nhanh liền trênmặt đất trên nệm danh xứng với thực trở thành vợ chồng đích thực.

Một đêm triền miên, Kim Phúc mệt mỏi lại thỏa mãn.

Thiết Mộc Ưng tình hình cũng giống nàng, cảm thấy nhưthế nào cũng muốn không đủ nàng. Vốn nên săn sóc nàng mới nếm thử mây mưa,không nên quá trêu chọc nàng, ai biết mỗi một lần đều là nàng trước mở đầu đốthỏa.

Kim Phúc từ không hiểu được cái gì gọi là tự chế, hếtthảy đều muốn vừa lòng

Theo trên người hắn biết rằng nam nữ giao hoan sungsướng, nàng liền nhịn không được một mà tiếp, lại ba mà nghĩ đòi hỏi. Không chỉlà tham luyến loại vui thích, càng mê luyến loại hai người hòa hợp nhấtthể  có cảm giác an tâm.

“A.. . . . .”

Thiết Mộc Ưng nhìn nữ nhân trước mặt, run rẩy liêntiếp, hai gò má xinh tươi, con mắt xinh đẹp không gì sánh được, không khỏinhanh hơn cước bộ.

Nàng ngăn không được hắn, rất nhanh liền hỏng mất khihắn chiếm lĩnh xuống. Tại một hồi từ tiếng rên nhỏ vụ liền đến tiêng la khócđạt tới cực hạn, nằm ngã vào giữa bộ ngực hắn.

Thiết Mộc Ưng không  chỉ nghĩ đến thỏa mãn của mình , cắn chặt hàm răng,liều mạng khắc chế suy nghĩ sẽ cùng nàng giao hoan  tiếp.

Tiểu gia hỏa này thật sự là tra tấn hắn!

Kim Phúc thân thể mềm dựa vào trong lòng ngực của hắn,khuôn mặt nhỏ nhắn trên lồng ngực hắn xoa nhẹ vài cái.

“Đói,muốn ăn bánh bao.” Nàng nói.

“Chỉcho phép ăn một ít, ăn xong liền nên ngủ.” Nàngnáo loạn một đêm, sắc trời đều nhanh sáng.

Thiết Mộc Ưng chịu đựng dục vọng chưa đủ  thống khổ, cầm lấy áo khoác Tuyết Hồ đắp thân thể củanàng.

Kim Phúc đến ngáp một cái, mí mắt nửa khép lại.

Thiết Mộc Ưng đứng dậy vì nàng mang tới một khỏa bánhbao, cũng trên mặt thảm chứng kiến một đoạn cái đuôi màu nâu.

“TiểuPhúc, ngươi trong này à.” Hắn mừng rỡ muốnđi vuốt ve đuôi hồ.

Thảm! Nàng quá phóng túng tiêu hao thể lực, lại lộ ranguyên hình. Kim Phúc đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng mặc niệm nâng chú ngữ,trong nháy mắt thu hồi  cất đuôi.

Thiết Mộc Ưng suy nghĩ, không thể tin tưởng đoạn giấuđầu lòi đuôi lại không cánh mà bay.

“TiểuPhúc, ngươi trong này à.”

Thiết Mộc Ưng dương nâng cả kiện áo lông, dưới áo lôngcũng chỉ có ──

Kim Phúc thân thể trần truồng.

Hắn nhăn lại lông mày, không thể tin vung lên thảm cẩnthận xem xét.

“Làmsao có thể không thấy?” Thiết Mộc Ưngdùng sức nháy mắt vài cái, không tin chính mình hội hoa mắt đến tận đây.

Kim Phúc nhìn vẻ mặt hắn hoài nghi, nàng dùng áo lônghồ bao lấy chính mình, chậm rãi ngồi dậy.

Đây gọi là”Giấy không thể gói được lửa” a!

“Tarõ ràng nhìn thấy cái đuôi Tiểu Phúc.” ThiếtMộc Ưng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lông mày càng nhăn càng căng.

“TiểuPhúc không ở đây trong lúc này, chỉ có ta.” KimPhúc đến nắm chặt nắm tay, quyết định nói.

“Tarõ ràng mới chứng kiến Tiểu Phúc  giấu đầu lòi đuôi.” Hắn chém đinh chặt sắt nói.

Nàng cầm tay của hắn, quyết định nói tất cả.

Bọn họ cái gì việc thân mật đều đã làm, nàng là hồ yêumột chuyện, cũng không thể giấu diếm hắn cả đời a.

Dù sao hắn sủng ái Tiểu Phúc, cũng thiên vị Kim Phúc,  Kim Phúc cùng Tiểu Phúc cũng đều là một thể, giấu hắnnàng thật không thoải mái .

“Đâykhông phải là Tiểu Phúc, đó là của ta giấu đầu lòi đuôi lộ ra .” Kim Phúc đến lớn tiếng nói ra.

“Ngươinói ngươi giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi?” ThiếtMộc Ưng cả kinh, không thể tin nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Kim Phúc đến đột nhiên sụt hạ vai, không dám nhìn nétmặt của hắn. Ngốc, nàng đã quên hắn nói qua hắn không tin cái gì yêu ma quáidị, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Biến thân làm cho hắn nhìn sao?

“Haha ha!” Thiết Mộc Ưng cười to mà đem nàng ôm trở lại bên cạnh,còn bấm véo má của nàng. “Nàng mệt muốn chết rồi sao? Nói cái gì điênđiên vậy?”

Hắn cười đáp thở không nổi, nhưng áp lực đầu vai lạivì vậy mà trì hoãn không ít.

“Nàngkế tiếp sẽ không phải muốn nói cho ta biết nàng chính là Tiểu Phúc, Tiểu Phúcchính là nàng a?” Hắn cười hỏi.

Kim Phúc đến nguyên bản yếu ớt gật đầu, nhưng nàng lúcnày nghĩ một chút, bởi vậy quyết định hỏi trước: “Chàng hi vọng ta là người, haylà ta biến thành Tiểu Phúc?” Nàng khôngnên bị hắn chán ghét.

“Cònhồ đồ sao? Nàng nếu là hồ ly, chúng ta liền không có khả năng ở cùng một chỗ,người cùng hồ ly dù sao bất đồng.” ThiếtMộc Ưng cười đem nàng trở lại thảm, cùng nàng sóng vai nằm xuống.

Hắn chắc mệt muốn chết rồi, mới có thể thấy áo lông hồtrở thành cái đuôi Tiểu Phúc . Thiết Mộc Ưng trong lòng nghĩ ngợi nói.

Kim Phúc ngửa đầu nhìn hắn hình dáng cương nghị, bi aiphát hiện hắn căn bản không hy vọng nàng là hồ ly.

Tiểu Phúc cũng tốt, Kim Phúc cũng hảo, nàng thích hắntâm ý không thay đổi, có thể hắn nếu không phải như vậy. . . . . .

Kim Phúc đến cắn môi, thân thể co lại, bàn tay nhỏ béthì nắm chặt thành quyền đặt ở ngực run rẩy.

“Cònđang suy nghĩ ta hi vọng nàng là người, hay là Tiểu Phúc sao?” Hắn xem xét nàng như là còn đang buồn rầu việc này,nghiêng người khuỷu tay khởi động chính mình. “Ta muốn nàng cùngTiểu Phúc đều cùng ở bên cạnh ta. Nhưng là, ta đối nàng tự nhiên bất công mộtít, bởi vì nàng là thê tử của ta, có thể đủ cùng ta tâm linh tương thông, cóthể cùng ta dắt tay trải qua đời người.”

“Hồly liền không thể cùng chàng tâm linh tương thông sao?” Nàng mở to mắt, chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm.

“Việcnày vớ vẩn như thế, cũng khiến nàng suy nghĩ, nhanh ngủ đi.”

Thiết Mộc Ưng đem môi dán tại tóc của nàng , vuốt phíasau lưng của nàng, hô hấp rất nhanh liền trở nên vững vàng.

Kiếp sống quân nhân làm cho hắn dưỡng thành thói quenngã đầu nằm ngủ, bất quá vài lần hô hấp, hắn liền chìm vào ngủ say.

Kim Phúc nghe tiếng hít thở của hắn , cảm thấy nàngcũng đã mệt mỏi muốn ngủ, nhưng nàng rất sợ sau khi thư giãn ngủ, lại sẽ khôngcẩn thận hiện ra nguyên hình, làm cho hắn phát hiện nàng kỳ thật chính là TiểuPhúc.

Cho nên, nàng dùng một chút ít công lực tu hành cònlại cố gắng thức tỉnh mình không ngủ

Nàng nhắm mắt lại nghĩ mình đang tu hành, kinh hoảngphát hiện hắn quang mang yếu ớt ảm đạm.

Trong nội tâm nàng sợ hãi, quyết định sau khi trở lạiThiết thành, muốn tìm một chỗ không người, bế quan tu luyện mười ngày, tận lựctrở lại một ít công lực.

Nếu không, nàng không có cách nào khác làm người cùnghắn gần nhau a. . . . . .

## 7. Chương 7

Ngày hôm sau, Thiết Mộc Ưng mang theo Kim Phúc cưỡingựa đi đến chỗ anh em Thiết gia quân để hội họp. Lúc này, Thiết gia quân đãbao vây quanh nhà gỗ đơn sơ mà Thiết Minh Anh bị người bắt đi nhốt ở đó, chỉđợi Thiết Mộc Ưng đến.

Thiết Mộc Ưng xuống ngựa, nhìn qua khuôn mặt Kim Phúclo lắng  mệt mỏi, trái tim không khỏi ấm áp ── nàng lại vì hắnbận tâm lo nghĩ đến một đêm chưa ngủ.

Tại trước quân đội, Thiết Mộc Ưng không cho phép chínhmình biểu hiện ra tình cảm cá nhân, vịn nàng xuống ngựa, đơn giản để nàng đitheo sau lưng.

“HồngTuyết Anh, Thiết thành chủ đã đến, còn không mau ra nghênh đón.” Hùng doanh trưởng Thiết gia quân nói ra.

Hồng Tuyết Anh lượn lờ đi ra khỏi nhà gỗ, một thânquần áo trắng phối hợp dung nhan quốc sắc thiên hương, rất điềm đạm đáng yêu.

“Thỉnhthành chủ giúp tiểu nữ minh xét.” HồngTuyết Anh nhẹ nhàng khẽ chào thân, cổ áo mở chảy xuống một bên, lộ ra một bênvai trắng.

Kim Phúc nhìn  HồngTuyết Anh, miệng nàng mím chặt, thân thể bắt đầu phát run, sắc mặt phát xanh,lén lút trốn sau lưng Thiết Mộc Ưng, lại vung lên cái mũi linh mẫn ngửiđược  mùi máu tươi.

“Chỉnhy phục của ngươi lại.” Thiết Mộc Ưngtrừng mắt Hồng Tuyết Anh, thô thanh quát.

“Tiểunữ thất lễ, thật sự là bị đại nạn này, vô ý nhất thời. . . . . .”HồngTuyết Anh kéo quần áo lại, giơ lên tay áo rộng, dấu tay áo mà khóc.

Kim Phúc thò ra liếc nhìn lén nữ tử trước mắt, rồi lạirất nhanh lùi về sau lưng Thiết Mộc Ưng.

Khoảng cách như rất gần, nàng rất rõ ràng cảm nhậnđược, nữ nhân trước mắt chính là người nàng đã lâu không gặp -  sư phụ Xích Nguyệt!

“Huynhtrưởng ta khỏe không? Ai bắt các ngươi tới nơi này?”ThiếtMộc Ưng hỏi.

“Phuquân ta sau khi bị bắt, sống cũng không ra sống chết cũng không thể, thỉnhthành chủ đi vào xem.” Hồng Tuyết Anhnói ra.

“Cácngươi theo ta vào cửa.” Thiết Mộc Ưng ômKim Phúc tới Hùng doanh doanh nói ra.

Mấy người tất cả cùng nhau đi vào trong nhà bạt, chỉthấy ──

Thiết Minh Anh vẫn không nhúc nhích  nằm ở thảm, hai mắt vô thần mở to, sớm đã thành ngườikhông còn ý thức.

Thiết Mộc Ưng vội vàng tiến lên một gối chạm đất dòxét mạch của hắn.

“Tinhkhí của hắn đều bị hút khô rồi. . . . . .” KimPhúc đến thấp giọng nói ra, rất nhanh liếc nhìn Hồng Tuyết Anh.

 “Cônương như thế nào biết được? Cô nương có hay không biết cách trị hết cho phuquân ta?” Hồng Tuyết Anh vọt tới trước mặt nàng, bắt lấy cổ taycủa nàng.

TiểuYêu Kim Phúc lớn mật, lại dám cùng ta đối nghịch, xem ta như thế nào đối phóngươi!

Một đạo lớn theo Hồng Tuyết Anh đụng chạm, trực tiếpđâm vào não bộ Kim Phúc.

Sưphụ, ta không có cùng ngươi đối nghịch! KimPhúc nói.

Ngươiđêm qua rõ ràng phá hủy những thi ma ta phái đi , còn dám nói không hủy đại sựcủa ta!

Talại không biết đó là người. . . . . . KimPhúc nói.

Taphải lấy đi nội lực của ngươi để ngươi khỏi phá hư đại sự của ta.

Hồng Tuyết Anh một lực cầm tay Kim Phúc, bí ẩn ra tay.

Kim Phúc thân thể phát lạnh, cảm giác công lực theochỗ cổ tay càng không ngừng tiết ra. Nàng không thể co tay trở về, chỉ có thểtrơ mắt nhìn Hồng Tuyết Anh quang minh chánh đại lấy đi công lực của nàng.

“Ngươilàm cái gì, buông nàng ra!” Thiết Mộc Ưngngẩng đầu nhìn thấy Kim Phúc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền tranh thủ ômnàng trở lại bên cạnh.

Chỉ là hắn mới đụng phải thân thể Kim Phúc, cả ngườilại như bị điện giật, rung mạnh một chút.

Hắn vội vàng nhìn về phía nàng ──

Kim Phúc đến dựa vào trước ngực hắn, hơi thở khó khăn,miễn cưỡng đem một chút công lực thu hồi trong bụng.

“Làmsao vậy?” Hắn hỏi.

Kim Phúc đến cầm chặt lấy vạt áo của hắn, sợ hãi đếnhàm răng liên tiếp run lên, nói cái gì đều nói không được.

“Tachỉ là một giờ nóng vội, không cẩn thận đụng chạm lấy vị cô nương này.” Hồng Tuyết Anh hai mắt đẫm lệ run run nói.

“Đâylà thê tử của ta.” Thiết Mộc Ưng lại đem Kim Phúc ôm chặt một ít, nhưnglại như thế nào cũng ngăn không được nàng run rẩy.

“Tathất lễ.” Hồng Tuyết Anh lại khẽ chào thân.

“Chúngta đi. . . . . .” Kim Phúc thúc cánh tay Thiết Mộc Ưng, sắc mặt trắngbệch nói.

“Tađem sự tình sau khi hỏi xong, liền có thể ly khai.” Thiết Mộc Ưng yêu thương  vuốt tóc của nàng, lại ngẩng đầu nhìn về phía HồngTuyết Anh vẻ mặt nghiêm nghị.

“Vài tên nô bộc đem ta cùng phu quân sau khi giao cho một nữ tử, liền đều chếtbất đắc kỳ tử. Nàng kia đem chúng ta nhốt ở chỗ này, hướng trên mặt phu quân tathở hắt ra, phu quân ta tựu biến thành như vậy.” Hồng Tuyết Anh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh,khuôn mặt thanh tú ngay cả đám hùng doanh trưởng bên cạnh cũng thấy mềm lòng.“Hômqua ta thấy Thiết gia quân tiến lai, cho rằng rốt cục có thể thoát khổ, khôngngờ trong đêm có hai gã Thiết gia quân đột nhiên trở nên hung mãnh đáng sợ. . .. . .”

Hồng Tuyết Anh thân thể run rẩy không tiếp tục lời nói.

“Tênkia nữ tử đã cho quân Thiết gia đang làm nhiệm vụ bị hạ dược gì?” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Nữtử chưa từng trông thấy. Chỉ là trước khi bị bắt, liền có cao nhân nói cho tabiết, nói trong Thiết thành có hồ ly quấy phá, ta nghĩ phu quân ta đã bị hồ lyhút tinh khí.” Hồng Tuyết Anh nói ra.

Kim Phúc mở to mắt nhìn nàng ta, không biết nàng làmsao dám lấy chính mình là hồ ly nói ra như vậy

“Caonhân cho ta cái phù chú, nói là hồ ly tinh nếu gặp phù chú này, sắc mặt sẽ trắngbệch, tứ chi vô lực, đầu choáng váng hoa mắt.”HồngTuyết Anh liếc nhìn Kim Phúc.

Hùng doanh trưởng cũng rất mau nhìn một chút Kim Phúc.

Thiết Mộc Ưng trong lòng nhéo một cái, cũng rấtnhanh  ôm lấy Kim Phúc mà nói: “Chơi đùa mộtđêm không ngủ, hiện nay biết rõ mệt mỏi a.”

 Hùng doanh doanh trưởng thấy thành chủ trên mặtthần thái trìu mến, đầu tiên là sững sờ, tiện đà cười to lên tiếng.

“Khôngthể tưởng được thành chủ con người sắt đá cũng có mặt nhu tình này.” Hùng doanh trưởng nói ra.

“Tiểutử kia chính là tham ăn ham chơi.” ThiếtMộc Ưng vừa cười vừa nói, xoa xoa đầu nàng  .

“Đóibụng rồi. . . . . .” Kim Phúc đến vuốt bụng, suy yếu nói.

Hai nam nhân nhìn nhau, cười to lên tiếng.

Kim Phúc ai oán liếc nhìn Thiết Mộc Ưng ── nàng lúcnày thật là công lực đại thương, chỉ có thể dựa vào ăn để tạm thời bổ sung ítthể lực a.

“Tốtlắm, bảo binh lính tới thu thập tất cả , đưa Thiết Minh Anh trở lại Thiếtthành, tìm đại phu tốt nhất trị liệu.” ThiếtMộc Ưng hạ lệnh.

“Đâylà yêu hồ làm càn, tìm đại phu cũng vô dụng .” Hồng Tuyết Anh tiến lên ngăn trước mặt Thiết Mộc Ưng,nước mắt lưng tròng  nhìn hắn.

“TrongThiết thành không cho phép truyền thuyết loại sự việc có yêu ma quỷ quái.” Thiết Mộc Ưng thần sắc trầm xuống nói.

 Kim Phúc đến giương con mắt, muốn nói lại thôi,nhìn hắn.

“Tiểunữ tử hôm nay không chỗ nương tựa, hết thảy mọi việc đều xin nhờ thành chủ phánxét.” Hồng Tuyết Anh ôn nhu nói, con mắt tình ý lưu độngtheo dõi hắn.

 “Ngươicùng phụ thân có tội phản quốc rất lớn, lưu ngươi một cái mạng chính là muốnngươi hảo hảo hầu hạ đại ca của ta, việc này không cần công đạo.” Thiết Mộc Ưng nghiêm nghị nói, ôm Kim Phúc liền hướngngoại đi, nhìn cũng không nhìn Hồng Tuyết Anh một cái.

Hồng Tuyết Anh cắn răng, thân thể lại đột nhiên hướngbên cạnh ngã xuống, Hùng doanh trưởng vội vàng đỡ nàng.

“Khôngsao chứ?” Hùng doanh trưởng hỏi.

“Đatạ tráng sĩ.” Hồng Tuyết Anh đỏ bừng mặt, cáu Hùng doanh trưởng mộtcái.

Hùng doanh doanh trưởng liền cảm giác đầu óc một hồihôn mê, cảm thấy đối phương tập kích hương khí , liền muốn hướng nàng trừ khử.

“Cònkhông mau đi ra, chẳng lẽ nghĩ muốn cùng người ta buôn chuyện.” Thiết Mộc Ưng tại bên ngoài lạnh lùng quát.

Hùng doanh trưởng vội vàng quay người lại, nhìn khôngchớp mắt  đi nhanh chạy về phía trước.

KimPhúc , chúng ta chờ coi. Ta tuyệt sẽ không  để cho Thiết Mộc Ưng hủydiệt những ngày an nhàn của ta. Hồng Tuyết Anh dùng maâm truyền lời nói ra.

Tasẽ không để cho ngươi thương tổn chàng! KimPhúc đến thanh âm run rẩy nhưng kiên định nói.

Chỉbằng ngươi!

Hồng Tuyết Anh cười lạnh một tiếng, theo Thiết giaquân vào nhà nâng cái xác không hồn của trượng phu nàng lên, lại lần nữa bày rabiểu tình thiếu phụ  thống khổ. Một năm trước, nàng vào thành du lịch,chiếm cứ thân xác Hồng tuyết Anh, bò lên vị trí thành chủ phu nhân, hưởng thụlấy vinh hoa phú quý, cũng lấy vô số mạng người trong Thiết thành tu luyệnhuyết chú, công lực sớm đã không giống bình thường.

Chỉ là, tại quân quyền Thiết Mộc Ưng đe dọa phía dưới,nàng tổng không cách nào giết quá nhiều người. Nguyên lai tưởng rằng đầu độcHồng Cương, dẫn Chu gia quân vào thành định có thể bức đi Thiết Mộc Ưng, lưutại trong thành tử thương vô số, thuận tiện nàng lấy mạng một số, nhưng ThiếtMộc Ưng lại đại phá.

Chu gia quân, làm hỏng đại sự của nàng. Mà ngay cảnàng hôm nay lập kế đem Thiết Mộc Ưng lừa gạt đến biên thùy, cũng còn khôngnhúc nhích được hắn.

Nàng không cam lòng, nàng muốn đoạt lại những thứthuộc về của nàng!

Hồng Tuyết Anh chảy nước mắt vào nhà, bất động thanhsắc kề Hùng doanh trưởng. . . . . .

Kim Phúc sau khi về Thiết thành, bệnh nặng  một hồi.

 Mấy ngày sốt cao không giảm, làm cho Thiết MộcƯng trông nàng vài đêm.

Kim Phúc biết mình nên chợp mắt nghỉ ngơi thật tốt,nhưng nàng không dám ngủ, tổng sợ sau khi ngủ, sư phụ sẽ đối Thiết Mộc Ưng bấtlợi; cũng sợ chính mình ngủ đi, hiện ra nguyên hình hồ ly.

Lúc lực chống đỡ hết nổi nàng vài lần lâm vào hôn mêtrong mộng, trong mộng lộ vẻ Xích Nguyệt không có hảo ý uy hiếp, làm cho nàngsợ tới mức liền ngủ cũng không dám.

Nàng không biết Xích Nguyệt như thế nào biến thành congái Hồng Cương nữ nhân Hồng Tuyết Anh? Nhưng nàng hiểu được Xích Nguyệt dục nộilực lấy thân xác Hồng Tuyết Anh, những yêu hồ cũng loại cũng không thể có khảnăng đó. Như nàng nhớ không lầm những chú thuật kia, Xích Nguyệt vài ngày hútsạch tinh lực một người liền pháp lực tăng mạnh.

Thiết thành kỷ luật nghiêm minh, Xích Nguyệt như thếnào có biện pháp ăn nhiều người như vậy, mà không bị phát hiện ? Nàng lại nênnhư thế nào ngăn cản Xích Nguyệt ? Kim Phúc đến chân khí chính mình tu hànhkhông chăm chỉ, đã quên Kim Vượng nói qua Xích Nguyệt có điểm yếu chỗ nào. . .. . .

Mấy ngày nay vài đêm, Kim Phúc cứ như vậy nhiều lầnsuy tư những vấn đề kia, khuôn mặt mượt mà cấp tốc gầy gò, ngay cả nói chuyệncũng hơi thở mong manh.

Thiết Mộc Ưng vì thế lo lắng không thôi, triệu đại phutốt nhất trong thành, lấy được tin tức nhưng đều là nàng tức giận máu hao tổnkịch liệt, phải hảo hảo bồi bổ nhiều.

Vì vậy, cái tiết mục rót thuốc mỗi ngày ít nhất phảitrình diễn một hồi.

“Thuốcnày uống sạch.”

Thiết Mộc Ưng vừa tại triều đình lý cùng các trưởnglão mở hết hội nghị , một hồi về phòng liền cầm trong tay chén thuốc hướng KimPhúc tiến.

Kim Phúc co rúc ở góc, hận không thể chắp cánh mà bay.

Thiết Mộc Ưng mày rậm nhíu một cái, thần thái nghiêmnghị trừng mắt nàng.

“Thânthể suy yếu như vậy, còn không hảo hảo uống thuốc, là muốn cùng chính mình gâykhó dễ sao?” Hắn nghiêm nghị nói ra.

Kim Phúc không để ý tới hắn nói cái gì, hàm răng cắnchết, như thế nào cũng không thuận theo. Uống thuốc đắng làm cho nàng muốnkhóc, nàng cũng không phải đầu óc có vấn đề, làm gì phải ngoan ngoãn uống thuốcđắng.

“Uốngsạch đi, ta sẽ cho người ta đưa tới một dĩa lớn bánh bao Phù Dung.” Thiết Mộc Ưng thuốc đưa tới bên cạnh môi của nàng.

Kim Phúc nuốt ngụm nước miếng, con mắt trừng lớn mộtít, đúng là vẫn còn lắc đầu.

“Thôi.. . . . . Nàng không uống cũng được, ta gần đây mọi việc phiền muộn, cũng khôngkém nàng không uống thuốc, thân thể không tốt cái này như nhau.” Thiết Mộc Ưng đặt chén súp, đưa lưng về phía nàng, thởdài một tiếng.

Sau lưng Thiết Mộc Ưng một hồi lặng im, không có chútnào động tĩnh.

Hắn hơi nhếch môi, bất đắc dĩ tức giận quay đầu lại ──

Đã thấy, tiểu tử kia chính từng miếng từng miếng  vừa nuốt thuốc vừa rơi nước mắt, còn dùng đôi mắt tongập nước đáng thương nhìn hắn.

Hắn tâm tê rần, lập tức ngồi vào bên người nàng.

Kim Phúc đến thật vất vả nuốt vào một ngụm cuối cùng,lập tức ném chén, co lại trong lòng ngực của hắn phun mạnh đầu lưỡi.

Thiết Mộc Ưng vội vàng đầu qua lấy một chén chè mật,uy nàng uống.

Không nỡ nhìn nàng chịu khổ, nhưng hắn căn bản khôngmuốn suy nghĩ hậu quả nàng không uống thuốc , bởi vậy chỉ có thể buộc nàng đemthuốc uống cạn.

Nàng mê man mấy ngày, hắn hoàn toàn không cách nàongủ, mặc dù ngủ, cũng luôn sẽ ở trong đêm bừng tỉnh, sau đó liền nhịn khôngđược đi dò xét hô hấp của nàng.

May mắn, nàng không có việc gì . . . . . .

“Khổnàng.” Không trách nàng cảm thấy thuốc khổ, hắn tối hôm quamớm uy  nàng thì mình cũngthiếu chút nữa nôn mửa ra. “Ta lập tức bảo nhà bếp làm cho nàngbánh bao đem tới.”

“Chànguy ta ăn?” Kim Phúc lại dựa vào hắn, cả khuôn mặt đều chôn trêncổ hắn.

“Baonhiêu tuổi rồi, còn học oa nhi làm nũng.” Hắnvuốt tóc của nàng, loại ngũ quan bởi vì  sủng ái mà mềm hoá, thoạt nhìn sớm đã không hề nghiêmtrọng làm cho người ta sợ hãi.

Kim Phúc  nằmở trên đùi hắn, quyến luyến ấm áp của hắn, lại nhắm mắt lại không cho hắn nhìnra lòng của nàng đang sợ.

Công lực Xích Nguyệt không phải nàng có thể đối phó,nhưng nàng lại không thể đối với việc này ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng là ──Cho dùnàng chiến đấu chỉ còn hơi thở cuối cùng, nàng muốn che chở Thiết Mộc Ưng, mạngcủa hắn so với nàng quan trọng hơn.

Nàng cố bắt buộc chính mình ăn nhiều nghỉ ngơi nhiều,bởi vì nàng nếu không đủ sức khỏe, như thế nào có biện pháp bảo vệ hắn ?

“Nàngphải nhanh khỏe lại, nếu không dân chúng trong thành đưa tới thuốc bổ, canh gà,còn có thuốc tổ truyền, đều nhanh phủ hết cả phòng .” Hắn vuốt mặt nàng, thấp giọng nói ra.

Kim Phúc đến khóe môi giương lên, khuôn mặt nhỏ nhắntrong lòng bàn tay phủ xoa.

“Người Thiết thành thật tốt, quan tâm ta như vậy.”

“Biếtrõ bọn họ có bao nhiêu lo lắng cho nàng, liền nên hảo hảo dưỡng tốt thân thể.”

“Tanên trở về đến Linh Sơn tu luyện, lấy công lực trở về, chính là. . . . . .” Nàng giương con mắt nhìn về phía hắn.

Chính cái nhìn này, chính là nói cái gì đều nói. Khôngnỡ a. . . . . .

“Gầnđây trong thành nhiều chuyện phức tạp, chờ ta bớt bận, đem những tà môn nàygiải quyết xong, liền cùng nàng trở lại Linh Sơn, được không?” Hắn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôm nay chỉ lớncỡ bàn tay, làm sao không muốn nàng sớm ngày khỏi hẳn.

“Trongthành làm sao vậy?” Nàng vuốt mày rậm nghiêm túc của hắn, không thích hắnluôn như vậy ưu phiền.

“Dânchúng truyền trong thành có hồ yêu tác quái.”

“Hồyêu!” Kim Phúc đến hai con ngươi trừng được tròn vo, căngnắm chặt ống tay áo của hắn. “Bọn họ nhìn thấy sao?”

Thiết Mộc Ưng xem nàng vẻ mặt bối rối, mắt lợi hại,thần sắc thu vào.

“Nàngcũng cho rằng trong thành có hồ yêu?” Hắnnâng lên cằm nàng dưới ép hỏi.

“Ta.. . . . . Ta. . . . . .” Ta chính là a!

“Nàngcũng biết hồ yêu trong thành bộ dáng ra sao?” Hắntruy vấn , cho rằng nhất định có người giả thần giả quỷ.

“Hồyêu. . . . . . Hội. . . . . . Hội hóa thành người.” Nàng bật thốt lên nói ra, lại rất nhanh im miệng.

“Làngười nào?” Mặt của hắn bức đến trước mặt nàng, nàng sợ tới mứcngồi mạnh dậy.

“Nóimau!” Hắn bàn tay lắc nàng trở lại.

“HồngTuyết Anh.”

Thiết Mộc Ưng trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn táinhợt, lập tức lắc đầu.

“Khôngcó khả năng.” Thiết Mộc Ưng lần nữa lắc đầu. “Ta bêncạnh nhìn nàng lớn lên, tuy nàng về sau thái độ có chút bất đồng, nhưng quyếtđịnh không thể nào là hồ yêu biến thành. Nàng có lý do gì nói nàng là hồ yêu?”

Kim Phúc trong nháy mắt mãnh liệt khẩn trương, hết lầnnày tới lần khác hắn càng bức càng gần, hại nàng đành phải che kín mặt khôngdám nhìn hắn.

“Nàngluôn có lý do, mới có thể nói nàng chính là hồ yêu, nói mau. . . . . .” Hắn mệnh lệnh mà hỏi thăm.

“Ta.. . . . . Ta nhìn thấy nàng mưu mô. . . . . .”

Thiết Mộc Ưng trừng mắt, cái này xông vào trong lòngngực của hắn, run giống như lá rụng, hắn đầu tiên là vừa trừng mắt, tiện đàcười ha ha lên tiếng, cảm giác phiền muộn lập tức hễ quét là sạch.

“HồngTuyết Anh tính cách thay đổi, cũng là có thể hiểu được việc, dù sao đại ca củata mê rượu háo sắc, nàng luôn phải có chút ít tâm cơ, mới có thể ổn thỏa vị tríchính thất này.” Vui vẻ theo lời nói dần dần giảm đi.

Kim Phúc đến cắn môi, không biết mình còn có thể nóicái gì nữa.

Thiết Mộc Ưng không tin, cũng không thể muốn nàng kèmchặt  Hồng Tuyết Anh a. Huống hồ, nàng cũng lo lắng cho xácHông Tuyết Anh, đối phương là hồ ly, nàng cũng là hồ a.

Thiết Mộc Ưng nghĩ nàng là người chứ không phải là hồly, việc này nàng rất rõ ràng.

“Hồyêu tại Thiết trong thành làm cái gì?” Nànghỏi.

“Trongthành mấy chỗ biên thùy phát hiện mấy cổ thân thể, nói đó là hậu quả hồ yêu hútmáu người, thành dân thì truyền qua cửu vĩ hồ yêu xuất hiện.”

Kim Phúc đột nhiên rùng mình một cái, nàng không cóđoán sai, sư phụ Xích Nguyệt quả nhiên là dựa vào hút máu người, để duy trìtrong thể xác Hồng Tuyết Anh

“Vậyphải làm thế nào?” Nàng lo lắng mà hỏi thăm.

“Cáccư dân ở trong thành  nói hồ ly toàn bộ trốn Đô Hộ, để hồ ly hiệnhình, hôm nay đều tụ tập bắt hết vào trong phủ  lý, bảo là muốn đốtcháy chúng nó. . . . . .”

“Cáigì? !” Kim Phúc tới bắt cánh tay của hắn, kinh người nhảylên, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa thành trắng bệch.

“Tađi nhìn rồi, bên trong không có Tiểu Phúc.” Hắntrấn an  nàng.

Nhưng là, bên trong khả năng có Kim Vượng !

“Tabiết rõ bên trong không có Tiểu Phúc, chính là ta cũng vậy không thể để chonhững hồ ly kia chết vô ích a.” KimPhúc gấp đến độ nhảy xuống giường, tứ chi vô lực, cả người ngã sấp trên mặtđất.

Thiết Mộc Ưng vội vàng cuối ôm lấy nàng, lại bởi vìhôm nay hắn một thân mặc khôi giáp sức nặng mà nàng cả kinh.

“Nànggấp cái gì? Ta nguyên bản không có ý định cho bọn họ giết chết những hồ ly kia,nàng nghe lời ta ở tại chỗ này nghỉ ngơi.” Hắnđem nàng đặt lại giường, thay nàng đắp lên áo khoác Tuyết Hồ.

 “Hồly bị giam tại chuồng lý, sẽ rất sợ, mang ta đi xem chúng nó!”Nàngrúc vào trong lòng ngực của hắn, vừa nói vừa phát run.

“Nàngnên nghỉ ngơi.” Hắn nhíu mày rậm một cái, không có ý định đáp ứng.

“Xácđịnh chúng nó không có việc gì, ta liền nghỉ ngơi. Cùng lắm thì, ta lập tức trởvề Linh Sơn tu hành, khi khỏe hẳn lại trở về đây, được không?” Kim Phúc gấp đến độ hốc mắt hiện hồng, đôi mắt trôngmong nhìn hắn.

“Nàng  khôngcần phải gấp gáp trở về, ta nói rồi ta sẽ đi cùng nàng.”

Lần này, Kim Phúc không nói tiếp. Bởi vì nàng đợikhông được hắn cùng nàng đi trở về, cũng không còn thời gian lại làm cho hỏngviệc. Đồng loại của nàng đều bởi vì Xích Nguyệt mà gặp nạn, nàng cần nhanh trở lạiLinh Sơn, dưỡng đủ khí lực, tìm được Kim Vượng thương lượng, mới biết được nênnhư thế nào đối phó Xích Nguyệt.

Mà nàng trở lại Linh Sơn trong lúc này, nàng cũng sẽgiúp cho hắn trong thành phát bùa chú trừ yêu, trấn áp tà khí của Xích Nguyệt.

“Tađược phép thả những hồ ly kia sao?” Nàngbắt lấy tay hắn, vội hỏi.

“Cóthể, nhưng nàng phải có đủ lý do làm những người bắt hồ ly kia tin phục.” Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng ánh mắt dị thường kiênđịnh, lông mày cau lại.

Kim Phúc dùng sức gật đầu, nắm lên hai cái bánh bao,một cái hướng bỏ vào trong miệng, một cái nhét eo lưng ── nàng hiện nay cần tấtcả khí lực ra sức đánh cược một lần.

"Dùnghỏa thiêu chết đi!”

“Tanghĩ dùng tên bắn chết cho dứt khoát, da hồ ly còn có thể để lại dùng.”

Kim Phúc được Thiết Mộc Ưng ôm trong ngực, dọc theotrên đường nghe thấy lời nói của Đô hộ, trong lòng một trận lạnh lẻo, vì vậyliều mạng thúc giục hắn bước nhanh.

Trong cái chuồng cũ chất đầy rơm rạ, mười người Đô hộtụ tập ở trước cửa. Mười Đô hộ này đã thay dân bắt những con hồ ly này về, chỉcòn chờ đợi Thiết Mộc Ưng hạ lệnh xử lý, trả cho mọi người một cái công đạo.

“Thànhchủ đến!”

“Phunhân thân thể đã tốt? Như thế nào hôm nay gầy thành như vậy ? Phu nhân có muốnuống thuốc bổ để thần bảo quản gia vào lấy?”Đô hộ môn vừa nhìn thấyKim Phúc, đều quan tâm trước tiên.

“Tamột chút cũng không tốt.” Kim Phúc đến phấttay để cho Thiết Mộc Ưng thả nàng xuống, nàng cước bộ không vững, thất tha thấtthểu đi đến 30 con hồ ly bị giam trong lồng trước mặt.

Mấy hồ ly còn nhỏ cầm lấy lồng sắt, cố gắng mà xông ralồng sắt.

“Cácngươi tại sao phải giết chết những hồ ly này?” Kim Phúc hai đầu gối quỳ xuống đất, những hồ ly cảmứng được khí của nàng, tập thể phát ra thanh âm gào thét, thanh âm kia như trẻmới sinh buồn bã khóc, nghe thấy người cũng muốn khóc than.

Mọi người thấy một màn này, có vài tên Đô hộ tâm địamềm mỏng ,đã nhịn không được không muốn tiếp tục.

Thiết Mộc Ưng chứng kiến Kim Phúc đến ôm lồng sắt lêntiếng khóc lớn, tuy không rõ nàng vì sao phải khóc đến thương tâm như thế,nhưng thấy nàng như thế yêu quý sinh mạng, trong nội tâm cũng là vui vẻ .

“Tạisao phải giết chết những hồ ly này? Các ngươi không phải nói, trên trời có đứchiếu sinh sao? Ta thấy tổng quản thời gian trước còn tới trong chợ mua con vậtgì, cá phóng sinh, vì cái gì hiện tại muốn giết hồ ly ?” Kim Phúc khóc đến toàn thân run rẩy, cả người cũng sắpúp sấp trên mặt đất.

Thiết Mộc Ưng muốn đem nàng đỡ đến một bên, nhưng nàngkhông muốn, liều mạng ôm những hồ ly kia.

Hắn nhìn qua nàng một đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏnhắn thon gầy, liền thấy ảo giác, cho rằng nàng là do hồ ly biến hóa mà thành.Hắn dùng lực lay động đầu, vung đi vọng tưởng của mình.

“Phunhân, ngài có chỗ không biết a, những hồ ly này hại chết thật nhiều người, vìan toàn dân chúng, thà rằng giết lầm, còn hơn bỏ xót.”Đô hộnói ra.

“Ngươinói hưu nói vượn a!” Kim Phúc cố lấy khí lực toàn thân, dùng sức reo mộttiếng. “Cái kia hồ yêu nếu quả thật lợi hại, làm sao có thể bịcác ngươi bắt lấy!”

Mọi người ngây ngẩn cả người.

“Cũngđúng a, những con hồ ly đã có biện pháp hại chết bốn người mà không bị phátgiác, làm sao có thể thoáng cái đã bị chúng ta bắt được?” Đô hộ bừng tỉnh đại ngộ nói.

“Đúng!Hơn nữa các ngươi giết hồ ly lung tung, kết thù oán, kiếp sau sẽ tái sinh thànhhồ ly đem các ngươi nhốt ở trong lồng.” KimPhúc đến thét lên thở hổn hển, vội vàng từ trong lòng ngực xuất ra một khỏabánh bao cắn mấy ngụm.

“Ănchậm một chút, nghẹn đấy.” Thiết Mộc Ưng cầmbánh bao trong tay nàng, từng miếng từng miếng  uy  nàng.

Đô hộ môn nguyên bản chờ phu nhân lại tiếp tục nóinhững điều hay gì, không nghĩ tới nàng nói được một nửa mà bắt đầu ăn bánh bao.Bọn họ vội vàng nhìn về phía Thiết Mộc Ưng tìm kiếm chỉ thị, có thể vừa thấyđược thành chủ bộ dáng ôn nhu cho ăn, bọn họ không khỏi kinh ngạc .

Cái này. . . . . . Thiết thành gần đây nói thật làkhông đúng! Đây quả thật là Thiết Diện thành chủ quanh năm không thấy một hồikhuôn mặt tươi cười sao?

“Phunhân làm sao có thể cam đoan những này hồ ly tất cả đều là hồ ly tầm thường?” Đô hộ tài gỏi nhất lên tiếng hỏi.

“Ngươibình thường luôn nói ta khờ, chính là ta cảm thấy được bọn họ mới ngốc a!” Kim Phúc nhìn  Thiết Mộc Ung, lông mày đều ninh.“Hồ ly nếu cópháp lực, tựu cũng không bị bắt. Nếu có pháp lực, cũng không bị nhốt tronglồng, tùy ý các ngươi giết.”

“Phunhân nói phải a. . . . . .” Mọi người đều gậtđầu.

“Tamấy ngày trước đi cứu huynh trưởng ta thì cũng từng tận mắt nhìn đến rất nhiềuviệc quái dị. Nhưng ta tin tưởng đó là bởi vì người nào ác độc làm, mà khôngphải là yêu ma càn quấy. Nhân dân Thiết thành không phải ngu dân, sẽ không bịđạo sĩ vài câu ngữ điệu hồ yêu tác quái, nhắm trúng lòng người bàng hoàng.” Thiết Mộc Ưng lớn tiếng nói, thanh âm to tại trongchuồng cũng lên tiếng .

“Cólẽ thành chủ nên hỏi ý kiến phu nhân, nàng đối với việc hồ ly, hiển nhiên biếtquá tường tận.” Hồng Tuyết Anh có tỳ nữ đồng hành, hướng phía bọn họchậm rãi mà đến.

Kim Phúc đến vừa nghe đến cái thanh âm này, chợt mồhôi lạnh liên tục chảy ra lùi về trong ngực Thiết Mộc Ưng.

Thiết Mộc Ưng ôm lấy nàng, thần sắc trên mặt cũngchung thủy không biểu tình.

Hắn tuy không tin Kim Phúc nói Hồng Tuyết Anh chính làhồ yêu, nhưng tin tưởng tới cảm ứng lực đặc thù của Kim Phúc, bởi vì hắn cũngcho rằng Hồng Tuyết Anh hôm nay có cổ bất đồng so với người thường. Hắn sốngtrên chiến trường đã lâu, sát khí chuyện này, hắn có thể phân biệt rõ được.

“Phunhân chẳng lẽ có thể cùng hồ ly giao cảm?” HồngTuyết Anh lại hỏi, hai con ngươi nhìn chằm chằm Kim Phúc .

“Ta.. . . . . Ta. . . . . .” Kim Phúc đến hàmrăng run lên, dứt khoát cầm lấy bánh bao chắn miệng của mình. Muốn ăn no bụngmới có khí lực đối phó yêu xấu này!

“Phunhân của ta sở hữu dị năng, tai có thể nghe được thanh âm phương xa, lúc trướcmới có thể giúp ta Thiết gia quân thuận lợi trở về thành, việc này dân Thiếtthành có  thể hiểu. Ngươi hôm nay mở miệng chất vấn, rắp tâm!” Thiết Mộc Ưng con ngươi đen trừng, hét lớn một tiếng.Thanh chấn chuồng,

“Thànhchủ bớt giận, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, trong lòng có chỗ khóhiểu......” Hồng Tuyết Anh ôm  ngực, dựa vào tỳ nữ bên người, một bộ chấn kinh.

Trong lúc đó, người đốt mũi tên hỏa đột nhiên hướngphía trong chuồng nhanh bắn đến.

“Coichừng!” Kim Phúc thanh thấp hô lên.

Đệ nhất chi hỏa tiễn đốt lồng sắt hồ ly bên cạnh chồngchất rơm rạ, nhóm lên một mảnh đại hỏa.

“DoãnĐô hộ, ngươi dẫn người rời khỏi chuồng! Chu Đô hộ, ngươi mau gọi người đến cứuhoả! Hồ Đô hộ, mang người đi tìm Lý Hổ, muốn hắn phải tìm ra người bắn tên.” Thiết Mộc Ưng một bên mệnh lệnh, bồng cả nàng muốn rờikhỏi chuồng.

“Không!” Kim Phúc vọt tới bên cạnh lồng sắt, khôngchút nghĩ ngợi liền xuất công lực, mãnh liệt bẽ gãy khóa thiết.

Thiết Mộc Ưng xem nàng tay không kéo đứt khóa thiết,trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời. Nàng. . . . . . Không phảirất suy yếu sao?

“Đimau đi mau, đừng có lại để cho người ta bắt được!” Kim Phúc đến mở ra lồng sắt, nhanh thúc giục. Hồ lynhanh rời đi, một đại đoàn hỏa rơm rạ, theo Kim Phúc địa vị trên đỉnh đậpxuống.

“Chúý!” Thiết Mộc Ưng nhảy lên phía trước che cho nàng.

Lúc này, mấy mũi tên đốt hỏa  lại bắn vào chuồng, khói trắng cùng lửa tràn ngập cảchuồng.

Kim Phúc đến ngồi dưới đất, công lực để nàng diđộng  khí lực còn lại đều không có.

Thiết Mộc Ưng một cái bước tới trước, đang muốn nắmchặt cổ áo của nàng, không nghĩ tới một đại đoàn rơm rạ đốt hỏa đột nhiên nhàotới hắn.

Hắn mới lách mình né tránh, không nghĩ tới trước mặtlại một đoàn thiêu đốt rơm rạ khác, đón lấy vô số  lửa khói toàn bộ hướng phía Thiết Mộc Ưng, đưa hắnchung quanh đường đi tất cả đều bị vây lại bởi lửa.

Hừng hực đại hỏa rơi vào thiết Mộc Ưng, làm bỏng cánhtay của hắn.

Kim Phúc sắc mặt trắng bệch  nhìn  ThiếtMộc Ưng hất rơi những rơm lửa trên người mình

“Đi!Nàng đi mau!” Thiết Mộc Ưng cố nén bị bỏng đau nhức, bàn tay liềumạng đẩy hỏa trên người, cố gắng muốn đẩy, đưa nàng rời đi.

“Không!” Kim Phúc té  hướng phía hắn đi đến.

“Nàngđi mau!” Thiết Mộc Ưng nhìn hắn bị tầng tầng lửa khói vây quanh, gầm thét muốn nàng nhanh chút ít thoát khốn.

Kim Phúc dốc sức lực cuối cùng, hướng phía Thiết MộcƯng đánh tới.

“Nàngđiên rồi sao? Tới nơi này muốn chết sao? Đi mau!” Thiết Mộc Ưng hét lớn một tiếng, dùng sức mà đem nàngđẩy ra bên ngoài.

Kim Phúc đến ôm cổ của hắn, làm cho hỏa đốt cháy củahắn toàn bộ chuyển dời đến trên người nàng.

“Bỏđi!” Thiết Mộc Ưng thanh chấn xà ngang, trừng mắt tại ngọnlửa thiêu đốt  nàng. Hắn sắcmặt trắng bệch, bàn tay liều mạng nghĩ đập tắt hỏa trên người nàng

“Chàngsẽ không có chuyện gì! Chàng sẽ không có việc gì!” Nàng cầm chặt tay của hắn, trong miệng thì thào nhớ kỹchú pháp.

Nàng cảm giác linh châu tại  trong bụng nóng lên, một cổ nhiệt lưu theo ngực nàngnôn ra. Nàng giơ lên cổ tay, xoay tròn chuyển đổi xoay tròn vài cái, làm chohắn không bị hỏa diễm xâm nhập.

“Nhanh.. . . . .” Đi, Thiết Mộc Ưng lời nói tạp tại trong cổ họng, bởivì Kim Phúc đến trên người đột nhiên tản mát ra một đạo kim quang.

Tát một tiếng, tất cả hỏa trong chuồng đều được dậptắt.

Kim Phúc đến “Phanh”  ngã vào bên cạnh thân Thiết Mộc Ưng , vì hôm nay màngay cả một tia tu hành nội lực cuối cùng cũng không còn.

Thiết Mộc Ưng nhìn Kim Phúc hấp hối, cổ họng của hắnnghẹn lại, cũng không biết cái gì khiến hắn sợ hãi, cánh tay run rẩy  ôm lấy nàng.

“Tỉnhlại! Nàng tỉnh lại cho ta!” Hắn một tay dòxét hô hấp của nàng, cuồng loạn  hôto.

Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, chứng kiến khuôn mặt hắn lolắng.

“Thậttốt quá. . . . . . chàng không có việc gì. . . . . .” Môi củanàng bên cạnh chảy ra máu tươi, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, ngất đi.

Sợ hãi hướng phía Thiết Mộc Ưng đánh úp lại, hắn dùnglực ôm lấy nàng, điên cuồng mà hướng phía bên ngoài chạy như điên. “Có ai không!Nhanh đi thỉnh đại phu tới!”

“Thànhchủ, thành chủ, ngài cùng phu nhân không có sao chứ?”Đô hộmôn đều xông vào chuồng.

Hồng Tuyết Anh được tỳ nữ nâng hạ chậm rãi đến .

Thiết Mộc Ưng ôm lấy Kim Phúc đi nhanh về phía trước,một lòng chỉ muốn đem nàng cứu tỉnh, nếu không, hắn. . . . . . Hắn. . . . . .

Hắn không biết mình nên làm cái gì bây giờ!

“Aia, phu nhân như thế nào có đuôi ?” HồngTuyết Anh níu lấy cánh tay tỳ nữ, hai nữ nhân sợ tới mức xanh mặt.

Thiết Mộc ưng cúi đầu xem xét, Kim Phúc tới nửa ngườidưới thật sự lộ ra ──

Một nửa hồ ly.

## 8. Chương 8

Thiết Mộc Ưng trừng mắt  nhìn đuôi hồ ly, thân hình cao lớn lập tức cứng đờ.

Trong đầu của hắn trống rỗng, hắn dùng lực nháy mắt,cho là mình hoa mắt.

Nhưng. . . . . . Kim Phúc cắt đuôi vẫn đang đọng ởtrên người nàng.

“Nguyênlai hồ yêu chính là phu nhân! Thành chủ, người có thể ngàn vạn đừng để bề ngoàicủa nàng làm cho mê hoặc a! Thừa dịp nàng hôm nay hôn mê bất tỉnh, nhanh chóngtrừ khử a!” Đô hộ môn kêu to.

“Nàngvừa rồi đã cứu ta một mạng.” Thiết Mộc Ưng trừng mắtnhững người Đô hộ, bọn họ sợ tới mức lui về phía sau ba bước.

“Thànhchủ, ngài quyền cao chức trọng, nàng đương nhiên biết rõ muốn bảo trụ ngài. Nếungười khác tử vong, cũng không có may mắn giữ mạng như vậy. . . . . . Phu quâncủa ta nhất định cũng là bị nàng làm hại. . . . . .” Hồng Tuyết Anh ghé vào trên người tỳ nữ, khóc nức nởnói.

Thiết Mộc Ưng nhìn xem Kim Phúc đến cái đuôi, nét mặtđúc bằng sắt trong nháy mắt như bị đánh úp, nhưng hắn rất nhanh  khôi phục lãnh nhan nghiêm mặt, giơ lên mở trừng haimắt nóng nảy, thô quát một tiếng.

“Toànbộ cút ra ngoài cho ta! Chưa được ta cho phép nếu ai tiến vào, giết!”

Tất cả mọi người sợ tới mức lập tức lui ra ngoài.

Thiết Mộc Ưng đạp cửa chuồng chính, cảm giác trong taysức nặng trở nên nhẹ, hắn cúi đầu xem xét ──

Kim Phúc thân thể bắt đầu thu nhỏ lại.

Hắn không dám nhắm mắt, thấy nàng tại trong nháy mắtbiến thành hồ ly hấp hối.

Con hồ ly này đã từng cùng hắn sớm chiều, làm bạn quahắn vô số ngày đêm, hắn không có khả năng hội nhận sai.

Kim Phúc chính là Tiểu Phúc!

Tiểu Phúc chính là Kim Phúc !

Thiết Mộc Ưng cước bộ lảo đảo lui về phía sau, hai đầugối vô lực quỵ xuống .

Cho dù hết thảy tất cả đều ở trước mắt hắn tinh tườnghiện ra, hắn như cũ không thể tin. . . . . .

Cái này nữ nhân thích khóc, thích quấn quít lấy hắn,Kim Phúc mà hắn yêu mến, lại không phải là người.

Chàng hi vọng ta là người, hay là muốn ta biến thànhTiểu Phúc?

Trong lúc đó, nàng đã từng đã nói tất cả đều có giảithích, nàng dị năng cũng không phải đặc thù, bởi vì nàng là yêu không phảingười.

Thiết Mộc Ưng trừng mắt máu tươi càng không ngừng từphần môi Tiếu Phúc chảy ra, hắn đau lòng, duỗi ra tay e sợ đứng ở giữa khôngtrung.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ không ra quyết địnhgì, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tiểu Phúc phát ra một tiếng thống khổ nức nở nghẹnngào, hắn còn không nghĩ, thân thể liền đã ôm chặt hồ ly.

Hắn chỉ biết là mặc kệ nàng là Kim Phúc hay là TiểuPhúc, hắn đều không thể vứt tới không để ý.

Hắn không cho phép nàng chết! Thiết Mộc Ưng quay đầuđối với chuồng ngoại hô to lên tiếng.

“Đạiphu ! Đại phu vì cái gì còn không có tới!”

Thiết Mộc Ưng cẩn thận đem Tiểu Phúc ôm vào trongngực, quần áo một phần bị hỏa thiêu cháy một phần bị dính máu của Tiểu Phúc nônra  nhuộm đầy màu đỏ tươi, thoạt nhìn thật là đáng sợ.

Hắn bước nhanh về phía ngựa, sợ hãi mất đi nàng làmcho toàn thân hắn run rẩy.

“Thànhchủ, ngài bị thương sao?” một Đô hộ đónchào.

“Takhông có bị thương, bị thương chính là Tiểu Phúc, nàng thay ta chặn hỏa, ta mớicó thể không có chuyện gì.” Thiết Mộc Ưng nóira.

Những người Đô hộ vừa thấy được trong lòng ngực củahắn lại ôm một con hồ ly, tất cả đều bị hù đến lui về phía sau ba bước.

“TiểuPhúc như thế nào bị thương nặng như vậy  thương!” Vừa đuổi tới chuồng ngoại, đứng ở phía trước Lý Hổtiến lên một bước dò xét xem thương thế.

“Đâykhông phải là cái gì Tiểu Phúc, đó là Kim Phúc phu nhân,  hồ yêu a!” Hồng Tuyết Anh giấu tay áo nói ra.

Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, kể cả Lý Hổ.

Thiết Mộc Ung mặt không thay đổi nhìn qua Đô hộ môntrên mặt  sợ hãi, thấy mỗi người đều mở mắt không dám cùng hắnnhìn nhau.

Lý Hổ thần thái đau khổ, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Tađến nay không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vừa rồi liều mạng cứuta là sự thật. Ta Thiết Mộc Ưng công và tư rõ ràng, sao có thể đối với nàngchẳng quan tâm.” Thiết Mộc Ưng khan giọng nói, đi nhanh lên phía trước.

“Thànhchủ, xin ngài ngàn vạn đừng để hồ yêu mê hoặc!” Mọi người quỳ gối trước mặt Thiết Mộc Ưng, ngăn trởđường đi của hắn.

Thiết Mộc Ung nhìn qua Lý Hổ ngăn tại phía trước  hắn, hắn lợi hại cặp mắt nhíu lại, thô thanh vừa quát.

“Nói.. . . . . Chuyện gì xảy ra?”

“Mớivừa có con chó tại biệt viện của phu nhân lúc trước ở qua, đào được vài thi hàinữ thi.” Lý Hổ bẩm báo nói.

Thiết Mộc Ưng thân thể chấn động, nhìn xem trong ngựcchỉ còn một hô ly hơi yếu, hắn cắn chặt răng, như thế nào cũng không thể tintưởng nàng sẽ gây nguy hại cho con người. Nhưng hắn cũng không tin tưởng nànglà hồ ly, nhưng tình hình thực tế thật là như thế. . . . . .

“Tìmkhám nghiệm tử thi công nhận, nhìn xem trong phủ còn có người nhận ra tư cách,địa vị của những người đó. Nhờ đến quan phủ, hỏi thăm nhiều người để tìm giathân cho thi thể.” Thiết Mộc Ưng thanh âm vẫn bình tĩnh, hắn lòng như đaocắt, ôm Tiểu Phúc trong tay không ngừng dừng lại qua run rẩy.

“.. . . . . Tiểu Phúc làm sao bây giờ?” Lý Hổhỏi.

“Đitìm đại phu, ta muốn nó sống sót, bởi vì ta muốn tìm ra hung thủ chính thức,hung thủ làm hại dân chúng  Thiết thành phải trả giá thật nhiều.” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Đúng” Lý Hổ tuân mệnh.

Thiết Mộc Ưng ôm Tiểu Phúc, đi qua bên người HồngTuyết Anh thì bỗng nhiên quét tới liếc.

Chỉ thấy nàng mặc dù kinh hoảng  khuất thân hành lễ, nhưng con ngươi lại không hề cóthần sắc kinh ngạc, như là hết thảy đều ở trong dự liệu của mình.

Thiết Mộc Ưng cặp mắt lợi hại, xoay người hướng Lý Hổhỏi: “Tìm được tên bắn đốt chuồng rồi sao?”

“Hùngdoanh trưởng. Chúng ta tìm được hắn thì hắn đã chết bất đắc kỳ tử, thi thể nhưđã bị hút khô linh khí.” Lý Hổ đỏ vành mắtnói ra.

Thiết Mộc Ưng đôi mắt một hung, hắn cắn chặt răng đènén tức giận, lại càng thêm ôm chặt hồ ly trong ngực  .

“Triệtđể tuần tra nhà của mọi người trong Thiết thành, nhóm ra kỹ càng danh sách, bấtcứ người nào mất tích vượt qua nửa ngày trời, thân nhân hàng xóm liền phải đibáo quan.” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Vâng” Lý Hổ cúi đầu.

Thiết Mộc Ưng đầu cũng không quay lại đi nhanh lênphía trước, bởi vì trong ngực còn có một tính mạng đang chờ hắn cứu.

\*\*\*\*\*\*

Sau ngày ấy, Kim Phúc liền bị nhốt vào địa lao.

Trong đoạn thời gian dài, rất nhiều dược liệu trân quýđược bí mật đưa vào nhà lao cho nàng. Kim Phúc hôn mê liền không thấy tỉnh, chờđợi hoài vẫn không thấy nàng nhúc nhích.

Cùng thời gian đó, trong thành không có phát hiện thithể người nữa, các dân chúng vì vậy nhận định lúc trước những thi thể kia tấtcả đều do Kim Phúc gây nên.

“Khôngthể tưởng được phu nhân chính là hồ yêu!”

“Nhưngnàng trước cứu nhiều người Thiết thành như vậy, còn cứu thành chủ. . . “

“Đólà dụng tâm kín đáo, yêu ma thì làm sao có thể có tâm thiện!”

“Nhìnnàng bình thường ăn bánh bao bộ dáng đầy hung ác, như là hận không thể đemxương cốt nhai nát. . . . . .”

Nàng không xấu. . . . . . Nàng không có ác độc. . . .. . Nàng chỉ là tham ăn a. . . . .

Kim Phúc đến tại trong mộng thống khổ  rên rỉ lên tiếng, cảm giác có người đẩy ra miệng củanàng, đút mấy ngụm chén thuốc. Nàng nhả ra nhiều, không thể uống, nhưng đốiphương không có buông tha cho, từng miếng từng miếng uy nàng.

Sau hai ba ngày, Kim Phúc liền tỉnh, biết mình đang bịgiam trong phòng chỉ có vài cửa sổ nhỏ, bản thân cũng nhìn thấy da lông hồ lycủa mình, nhưng nàng cũng không có cách nào khác thay đổi được gì.

Tất cả công lực của nàng từ lúc cứu Thiết Mộc Ưng mộtkhắc liền toàn bộ biến mất. Nàng bây giờ, rốt cuộc không thể biến lại thànhngười, chỉ có thể là con hồ ly vô dụng.

“Ai.. . . . .”

Kim Phúc vừa nghe tiếng Thiết Mộc Ưng thở dài, nàng rasức mở mắt ra, chống lại hắn đen thui nhìn nhau.

Cặp mắt đen kia có quá nhiều  bi phẫn, lo lắng, khổ sở cùng đau lòng, còn có một cổxa cách ──

Là ánh mắt nhìn thứ không phải cùng loài với mình.

Kim Phúc tâm đau xót, đem mặt vùi sâu vào trong thânthể .

Hắn đã từng nói người cùng hồ bất đồng. . . . . .Nhưng nàng bất luận là người hay là hồ, đều đồng dạng quan tâm hắn a!

Không, nàng muốn làm người, bởi vì sau khi trải quathời gian chúng sống với con người thân mật vui vẻ, nàng sớm đã không còn nhớtới mình là một hồ ly. Nàng thích hắn nắm tay của nàng, nàng thích cảm giáctrong lòng ngực của hắn cùng hắn nói chuyện, và  nàng còn muốn lấy tay vuốt khuôn mặt thống khổ củahắn. . . . .

Chỉ là, muốn tu thành người, ít nhất phải trăm nămcông lực. Huống hồ, cho dù nàng lại tu hành thành người, hắn còn muốn nàng sao?

Ngẩng đầu dừng ở hắn, trong lòng đầy bi thương, suýtnữa nước mắt chảy ròng.

Bất đắc dĩ, hồ ly chảy không ra nước mắt . . . . . .

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng như thấy đôi mắt muốn rơilệ, cổ họng nàng xiết chặt, nghĩ muốn vuốt ve nàng, nhưng tay lại thủy chungkhông có rơi xuống.

Chảy lệ, hắn từ lúc trong đêm bảo vệ nàng thì đã chảykhô.

Nàng hai ngày qua đứng giữa sự sống và cái chết, hắnbiết công lực nàng đã mất, con người cũng không thể biến thành

“Biếtrõ chúng ta không nên cùng một chỗ, lúc trước làm gì cho phép ta…. Hôm nay gâyra loại kết cục này, ta tình nguyện cái gì cũng chưa từng bắt đầu.” Hắn saukhi đầu quay đi, khí lòng của mình đau nhức, cũng hận nàng lừa gạt.

Kim Phúc đến nghe vậy, đau đến cuộn lên thân thể,không ngừng thở phì phò.

“Làmsao vậy?” Thiết Mộc Ưng vội vàng quay đầu lại.

Kim Phúc đến ngẩng đầu, chờ hắn đụng chạm nàng ── nàngtuy khôi phục không được hình người nữa, nhưng là nàng vẫn có thể làm Tiểu Phúccùng ở bên cạnh hắn a.

Thiết Mộc Ưng bàn tay nắm chặt thành quyền đặt bêncạnh thân, không cho phép chính mình để lộ ra bất luận tình cảm gì.

“Ô.. . . . .” Kim Phúc phát ra tiếng bi ai gào thét, đem chân kéolấy áo khoác Tuyết Hồ, càng không ngừng run rẩy.

Hắn lại không muốn cùng nàng thân cận, ngay cả TiểuPhúc cũng không nguyện đụng chạm, hắn đối với nàng có bao nhiêu oán a!

“Mấyngày nay, không có phát hiện thi thể nữa, nhưng là trong thành vẫn đang duy trìliên tục có người mất tích, ta không có cho người tuyên bố tin tức này, nhưngđã lệnh cấm đi lại ban đêm.” ThiếtMộc Ưng bắt buộc tự nói, bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền.

Kim Phúc từ áo khoác Tuyết Hồ lộ mặt ra nhìn hắn, hắnnói những lời này có ý tứ là ──

Hắn chưa bao giờ cho rằng nàng là hung thủ, hắn tintưởng nàng!

Kim Phúc đến chậm rãi bò đến bên cạnh chân hắn, khuônmặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà liếm.

Thiết Mộc Ưng chỉ là nhìn nàng, lại kiên trì không hềcó bất kỳ đụng chạm, tâm chết một lần đã đủ, hắn không cho phép chính mình cóthêm cảm giác gì nữa.

“Phíadưới Biệt viện chôn vài thi thể, đã chứng thực đều là thị thiếp của Thiết MinhAnh bởi vì đã từng phạm sai lầm hoặc thất sủng mà bị trục xuất về quê hoặc làmtỳ nữ, nhưng chẳng biết tại sao đều bị mưu hại. Ta đã hạ lệnh đem những ngườiđã từng ở biệt viện đó, tất cả đều nhốt vào trong lao, rất nhanh sẽ tra ra đượcchân tướng manh mối .”

Hồng Tuyết Anh dở trò quỷ! Kim Phúc miệng muốn hét to,nghe được nhưng chính mình lại gầm nhẹ thanh âm.

“Ngươibình tĩnh chớ nóng. Ta cũng cho rằng Hồng Tuyết Anh khả nghi nhất, bởi vì nhữngngười này đều là do nàng ta đưa về. Ta cũng đã âm thầm phái người theo dõi nàngta, nhưng vẫn là cần phải có thời gian tìm ra chứng cớ.” Hắn nói.

Kim Phúc đến gật đầu, may mắn  hai người tâm linh còn có thể câu thông.

“Đợicho hung thủ bắt được, lấy lại trong sạch cho ngươi, ta sẽ tự mình đem ngươimang về Linh Sơn.” Thiết Mộc Ưng khàn khàn nói ra, trên trán gân xanh bởivì cố nén tâm tình mà căng cứng

Kim Phúc vừa nghe hắn muốn đưa nàng trở lại Linh Sơn,đau lòng giống như là cả người bị xé nứt làm đôi.

Biết rõ trở lại Linh Sơn đối với nàng là kết quả tốtnhất, nhưng hắn như thế nào cam lòng? Mà nàng nếu như cam lòng trở về, hôm naycớ gì phải luân lạc tới công lực mất hết, còn có kết cục bị nhốt?

Ánh mắt nàng ai oán làm cho Thiết Mộc Ưng cánh tay runrẩy, hắn cắn chặt răng, sợ mình nói ra hết nội tâm đau khổ.

Nàng là hồ! Hắn là người! Hắn nếu như lưu lại nàng,sau này sẽ để lại nhiều tiếng thầm thì to nhỏ không ngừng, hắn như thế nào cóthể dùng công chính, hình tượng Thiết Diện không mê tín trị quốc an dân ?

Thiết Mộc Ưng nuốt xuống cổ họng tắc nghẽn, đạm mạcnói: “LýHổ tìm một cái đạo sĩ, nói là dùng đào căn, lý căn, cây mơ châm nước nấu thànhsúp, có thể tích trừ hung tà, phương pháp này có thể dùng trên người Hồng TuyếtAnh sao?”

Kim Phúc lắc đầu, vô lực nằm trên mặt đất.

“Đàosúp đối với tiểu yêu có thể dùng được, còn đối phó Xích Nguyệt  đạiyêu , căn bản không dùng được.” Bêncửa sổ đột truyền đến một hồi đáp lại.

“Ai?!” Thiết Mộc Ưng lập tức đến trước mặt Kim Phúc, rút ratrường kiếm bên hông, hướng phía phát ra tiếng vung lên.

Một con hồ ly long sang đứng bên cửa sổ, hai con mắttại trong bóng đêm phát ra hào quang.

Kim Phúc nhìn hắn, kích động ngoắt ngoắt cái đuôi.

“Tađến mang Kim Phúc rời đi.” Hồ ly dùng tiếngngười nói ra.

“Ngươilà Kim Vượng?” Thiết Mộc Ưng hỏi.

“Đúnglà bổn đại gia.” Kim Vượng nhảy xuống bệ cửa sổ, nhánh chóng biến thànhngười đến đứng ở bên Kim Phúc. Kim Phúc nóng bỏng  lại gần, nhìn thấy hắn mới chính thức an tâm.

“Tabất quá chỉ đi tìm một cây tiên thảo, ai biết muội lại gây ra nhiều chuyện nhưvậy.” Kim Vượng từ trong bao trên người lấy ra vài quảPhượng Hoàng. “Mauăn, ăn xong có khí lực, ta liền mang muội rời đi.”

“Cònchưa trả lại cho nàng một cái công đạo, ta không thể để cho ngươi mang nàng rờiđi.” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Tanếu thật muốn dẫn nàng đi, ngươi có thể cản ta như thế nào?”KimVượng hướng hắn môi nhếch lên đầy vẻ khoe khoang tài giỏi.

“Ô.. . . . .” Kim Phúc nhảy đến bên người Thiết Mộc Ưng, giằng conhìn qua Kim Vượng .

“Đãnói muội không cần phải ngây ngốc theo sát hắn, hôm nay mấy trămnăm  công lực đều hủy, muội cam tâm tình nguyện sao.” Kim Vượng tức giận lớn tiếng kêu lên, đánh xuống đầucủa nàng.

“Ô.” Nàng hiện tại không thể nói chuyện.

“Ngươilàm cái gì!” Thiết Mộc Ưng một tay ôm lấy Kim Phúc , trường kiếmtrực tiếp hướng cổ họng Kim Vượng.

“Ngươiđộng thủ a! Giết ta, xem ai hiến kế cho ngươi bắt lấy hồ yêu Xích Nguyệt đangkhống chế thể xác  Hồng Tuyết Anh!” KimVượng nhắm Thiết Mộc Ưng liếc, dứt khoát yết hầu hướng lên, nhìn hắn giết hồ lynhư thế nào.

“Ngươicó biện pháp trị nàng?”

“Làyêu đều có chuyện sợ hãi, ta đúng lúc biết rõ Xích Nguyệt tráo môn (điểm yếu) là cái gì!” Kim Vượng vừa nói xong, nhịn không được lại trừng KimPhúc.”Đồ muội cứng đầu, rơi vào loại kết cục này.”

“Ô.. . . . .” Kim Phúc rất ủy khuất mà đem mặt vùi trong ngực ThiếtMộc Ưng.

“HồngTuyết Anh quả nhiên là yêu sao? Nàng là như thế nào biến thành yêu ? Lại nênnhư thế nào đối phó?” Thiết Mộc Ưng không tự chủ vuốt ve đầu của nàng, ngồixuống xếp bằng trên mặt đất.

Kim Vượng thấy Thiết Mộc Ưng vẻ mặt thành thật, khôngcó chút nào coi thường ý tứ của hắn, lập tức liền cùng Thiết Mộc Ưng nói phươngpháp chế yêu, còn nói  Hồng Tuyết Anh cóthể duy trì hình người, là vì mỗi mấy ngày phải hút máu người.

Thiết Mộc Ưng nghe được mày nhíu lại, bởi vì Kim Vượngđến trong miệng nói đầy giọng vừa đùa vừa thật, làm cho hắn không muốn tintưởng rồi lại không thể không tin.

Mà hắn vì bảo toàn an toàn dân chúng, hắn từ trước đếnnay không tin thuật pháp bây giờ buộc phải tin tưởng.

Kim Phúc đến uốn tại trong ngực Thiết Mộc Ưng, nghehắn cùng với Kim Vượng đối thoại, cảm giác như là trở lại lúc trước ── nàng cóthể vô ưu vô lự cả ngày nằm tong ngực hắn. Nhưng nàng biết rõ hết thảy đây chỉlà ấm áp ngắn ngủi, một khi Xích Nguyệt bị trừ khử, nàng liền phải rời đi hắn.

Vì vậy, Kim Phúc ở trong ngực Thiết Mộc Ưng  co lại càng chặt hơn, thầm mong đêm nay vĩnh viễn cũngkhông có kết thúc.

Thiết Mộc Ưng dùng dây da dẫn Kim Phúc đi đến sân hànhhình trong thành, ánh mắt chán ghét của dân chúng, cũng làm cho nàng bỏ đi ýniệm trong đầu muốn lưu lại Thiết Thành.

Nàng không có bất kỳ thay đổi gì, thay đổi chính làdân chúng Thiết thành.

Đơn giản là nàng hiện ra tướng mạo hồ ly, bọn họ liềnxóa đi tất cả yêu mến đối với nàng, nói nàng giỏi về tâm kế, tâm địa ác độc,dùng hết tâm cơ chỉ vì muốn bò lên quyền thế.

Quần chúng bày ra đủ loại ác ý, làm cho Kim Phúc đếncúi đầu tại bên chân Thiết Mộc Ưng, nghe hôm nay trên người hắn một cổ dày đặchương vị thảo dược, không nghĩ tới việc đối mặt dân chúng.

Pháp trường đứng thẳng hai cây đại cột gỗ,  trụ to lớn chất đầy rơm rạ.

Thiết Mộc Ưng ngồi giữa trên cao pháp trường, Đô hộtrong thành theo lớn nhỏ ngồi sau lưng hắn, Hồng Tuyết Anh thì dùng tư cách địavị của mình, ngồi một bên.

Thiết Mộc Ưng nhìn quanh pháp trường dân chúng Thiếtthành chen chúc, nhìn bọn họ đối với Kim Phúc đến chỉ trỏ. Hắn chỉ có thể dùngbàn tay vuốt đầu Kim Phúc, làm cho nàng biết rõ sự ủng hộ của hắn.

Chỉ là, Thiết Mộc Ưng vừa động tay sủng ái, lại đưatới quần chúng sôi trào, bọn họ lo lắng thành chủ đã bị hồ yêu mê hoặc, sợ hãihắn dung túng Kim Phúc , không lấy lại công đạo cho mọi người.

Thiết Mộc Ưng giơ bàn tay lên, dân chúng toàn bộ lặngim xuống.

“Cácvị biết rõ Thiết thành từ trước đến nay dùng pháp trị nước, ta đối với việcthuật pháp yêu dị luôn coi như chuyện không có thật, chỉ là hôm nay phát sinhngay ở bên cạnh ta, làm cho ta không thể không lựa chọn biện pháp đặc biệt.” Thiết Mộc Ưng mặt không hề vui vẻ, con mắt chậm rãiđảo qua quần chúng.

Quần chúng bị hắn như vậy nhìn, toàn bộ cảm thấy thànhchủ đang nhìn mình, mỗi người đều đứng nghiêm đứng vững, không lên tiếng nói.

“Vìvậy, ta nghe ý kiến tiên nhân tu hành ở Linh Sơn, tiên nhân cáo tri, yêu nghiệtđương dùng hỏa chước (lửa thiêu) , hỏa chước nhấtđịnh có thể khiến cho yêu hiện ra nguyên hình.” Thiết Mộc Ưng hướng hai bên Thiết gia quân làm ralệnh.

Thiết gia quân đầu tiên chạy bao bọc xung quang pháptrường, Lý Hổ tiện đà cầm trong tay ngọn lửa tiến vào trước, từng binh línhtrong tay ngọn lửa nhen nhóm cũng theo vào.

Trong khoảng thời gian ngắn, đài cao như là lâm vàomột mảnh đám cháy, quần chúng thấy thế bắt đầu đánh trống reo hò.

“ThiêuKim Phúc ! Thiêu Kim Phúc !” Cóngười lên tiếng hô to.

Quần chúng thanh âm rống được đến lỗ tai Kim Phúc,đành phải tựa đầu rúc vào hai chân trong lúc đó.

“KimPhúc đã hiện ra nguyên hình, cần gì lại thi dùng hỏa chước?”ThiếtMộc Ưng lạnh giọng nói ra, khuôn mặt không chút biểu tình  nhìn xem dân chúng. “Huống hồ nàngkhông phải hung thủ, hung thủ một người khác hoàn toàn.”

“Khôngcó khả năng!” Quần chúng phẫn nộ rống to chấn động hình đài.

Kim Phúc kinh hoàng  nhìn Thiết Mộc Ưng, sợ các cư dân xông lên trước đemnàng cột lên cột đốt cháy.

“Hungthủ khi Kim Phúc bị giam tại trong lao trong vòng mười ngày, vẫn phạm án bốnlần.” Thiết Mộc Ưng gật đầu làm cho Lý Hổ báo cáo tình hìnhgần đây.

“Yêunghiệt y nguyên ẩn hiện hại người, chỉ là không hề tùy ý vứt bỏ thi hài. Nhữngthi hài mất tích này đều được tim thấy gần Nguyệt Trì thành.” Lý Hổ nói ra.

Hồng Tuyết Anh hé mắt nhìn qua hai bên hỏa diễm, cốgiữ vững trấn định nói: “Cólẽ là Kim Phúc làm cho cai ngục hôn mê, đi ra ngoài phạm án.”

Nói hưu nói vượn! Hôm nay miệng không thể nói,  Kim Phúc đành hướng phía Hồng Tuyết Anh nhe răng trợnmắt, hận không thể có thể nhào tới cắn nàng mấy cái.

Thiết Mộc Ưng vỗ vỗ đầu Kim Phúc, muốn nàng bình tĩnhchớ nóng.

“Caingục hôn mê, đi ra ngoài phạm án giết người là ngươi. . . . . . Hồng TuyếtAnh!” Thiết Mộc Ưng lãnh con mắt trừng hướng Hồng Tuyết Anh,phất tay làm cho hai binh lính Thiết gia quân đứng ở bên người của nàng.

Quần chúng môn lên tiếng kinh hô, toàn bộ dùng ánh mắtkhông thể tin được nhìn Hồng Tuyết Anh.

“Không.. . . . .” Hồng Tuyết Anh tròng mắt ngăn trở hỏa quang, đối vớidân chúng thê lương bi ai  khóclên. “Thành chủ có thể nào vì bảo vệ nữ tử mình yêu thương, màhại ta. . . . . .”

Thiết Mộc Ưng cắt đứt lời của nàng, dùng loại âm lượngsét đánh đối quần chúng môn nói ra: “Hồng Tuyết Anh trước dùng yêupháp mê hoặc Hùng doanh trưởng, làm cho hắn bắn tên thiêu chuồng, nghĩ muốn đưata vào chỗ chết. Quỷ kế sau khi thất bại, lại dung kế mê hoặc binh lính trôngcoi mình, thừa dịp trong đêm đi ra ngoài săn bắn lấy máu người. Nhưng ngươikhông biết ngoại trừ binh lính theo cạnh, còn có người bên ngoài bí mật theosát ngươi.” Thiết Mộc Ưng lạnh lùngnhìn về phía Hồng Tuyết Anh.

“Oanuổng a. . . . . .” Hồng Tuyết Anh cả người nằm ngã xuống đất, nước mắtthủy chung không ngừng chảy.

Kim Phúc đến được trợn mắt há hốc mồm, không biết nànglàm sao có thể khóc ủy khuất thê lương như vậy.

“Tanếu thật là hồ yêu, sao lại có thể không biết có người âm thầm theo dõi ta, cònphạm tội giết người?” Hồng Tuyết Anh nói ra.

“Bởivì ta nghe theo ý kiến cao nhân, làm bùa cho binh sĩ theo dõi ngươi, cũng dùngcỏ che giấu tung tích hắn, ngươi đương nhiên không thể nhận ra.” Thiết Mộc Ưng đôi mắt sắc, làm cho bọn lính nâng lênHồng Tuyết Anh.

Hồng Tuyết Anh cả kinh, đang muốn giãy dụa, đã thấyhỏa diễm bốn phương tám hướng hướng thẳng nàng, nàng mở mắt không ra, cả ngườiliền bị kiềm kéo đến hành hình trên cột gỗ.

“Thànhchủ, ngài không thể dùng quân pháp bức cung mà không có ý kiến của dân......Ngài đây là vu oan giá hoạ! Tiểu nữ cho dù không phải yêu nghiệt, cũng sẽ bịhỏa thiêu chết a!” Hồng Tuyết Anh mắt mang lệ nhìn về phía thành dân,muốn cho nhân dân bức Thiết Mộc Ưng dập đi  những đám hỏa này. “Cư dân Thiết thành,thỉnh thay ta giải oan...... Hắn bị hồ yêu mê hoặc a......”

Dân chúng trừng mắt Thiết Mộc Ưng cùng Kim Phúc ,trong mắt toát ra sợ hãi cùng oán hận.

“ĐốtKim Phúc ! Thả hồng Tuyết Anh!” Quầnchúng có người hô to, âm lãng liên tiếp hướng đài cao tới gần.

Thiết Mộc Ưng lại vuốt đầu Kim Phúc, muốn nàng đừng lolắng, tiện đà trong tay đưa tới dây da buộc  KimPhúc giao cho Lý Hổ.

“TaThiết Mộc Ưng không bao giờ để người oan uổng.” ThiếtMộc Ưng cởi trên người cẩm bào, đang mặc Bố Y màu đen, eo buộc trườngkiếm đi nhanh đến cột gỗ bên người. “Người tới, trói chặt ta.”

Thiết gia quân theo lệnh chấp hành, đem Thiết Mộc Ưngcột tại trên cột gỗ.

Không! Nào có việc này! Bị Kim Vượng cho một đốngPhượng Hoàng quả cùng tiên thảo, công lực Kim Phúc  miễn cưỡng khôi phục một ít , lo lắng nghĩ đánh vềphía Thiết Mộc Ưng.

Hết lần này tới lần khác cổ của nàng bị ghìm chặt, nhưthế nào cũng đến không được bên người hắn.

Bọn họ không phải nói, chỉ cần đem Hồng Tuyết Anh tróiđến cột gỗ đốt, sẽ hiện ra nguyên hình, hết thảy sẽ chân tướng rõ ràng sao? Nhưthế nào hắn cũng lên cột gỗ?

Thiết Mộc Ưng nhìn về phía Kim Phúc , giương môi cười.

Kim Phúc từ đôi mắt Thiết Mộc Ưng, biết rõ hắn thứnhất là không muốn khiến cho dân kêu ca, cho nên lấy thân thử nghiệm, nhưng hắntrong nội tâm lớn nhất  tâm nguyện ──Hắndùng tánh mạng của mình hướng tất cả mọi người chứng minh hắn đối Kim Phúc rấttin tưởng!

Kim Phúc liều mạng  xôngvề phía trước, bất chấp trên cổ dây da đã căng đến in dấu vào da.

Thiết Mộc Ưng trấn định tâm thần không hề nhìn nàng,quay đầu cùng Lý Hổ trao đổi liếc.

“ThiếtMộc Ưng tuyệt không bao giờ vì bản thân, trời có thể minh giám!” Thiết Mộc Ưng hét lớn một tiếng, đối binh lính nói ra: “Châmlửa!”

“Thànhchủ, tuyệt đối không thể!” những Đô hộ đềuquỳ xuống đất kêu to.

“Thànhchủ, chúng ta tin ngài!” Quần chúng cũnggấp khóc hô lên.

“Nếukhông châm lửa, ai trái quân lệnh đem xử lý!” ThiếtMộc Ưng lại quát một tiếng.

Tại quần chúng trong tiếng thét chói tai, Thiết giaquân trong tay đốt ngọn lửa hướng rơm rạ, oanh địa một tiếng đốt hướng cột gỗ,hỏa trong nháy mắt bung lên.

Bị trói tại trên cột gỗ  Hồng Tuyết Anh hét lên một tiếng, đôi mắt thoáng chốcbiến thành màu đỏ.

“Maudừng tay!” Hồng Tuyết Anh hét lên một tiếng, cổ tay dĩ nhiên giãytrói buộc, mị mặt nổi lên.

Hồng Tuyết Anh bàn tay vung lên, hỏa diễm liền dập tắtmột nửa, chỉ là, gặp hỏa quang, chịu không nổi đốt nóng nàng, bởi vì sợ hãi màkhông cách nào né ra, thân hình lung la lung lay nhảy qua, nguyên thần cũng bắtđầu dao động.

“Lạithêm hỏa!” Thiết Mộc Ưng lại quát một tiếng, nửa người dưới đãlâm vào trong ngọn lửa.

Hi vọng vào loại thuốc mỡ phòng ngừa bị phỏng mà KimVượng cho hắn , có thể làm cho hắn chèo chống đến khi Xích Nguyệt hiện ranguyên hình.

“Khôngcần!” Quần chúng nghe thấy được hương vị đốt trọi, chứngkiến thành chủ cố nén thống khổ, nguyên một đám tất cả đều thân thủ đánh về phíatrước.

Kim Phúc đến đau lòng cho bọn hắn, nàng bị dây da ghìmthở không nổi, nhưng vẫn là cố ý đi phía trước chạy như điên, bởi vì nàng khôngthể trơ mắt nhìn xem hắn chết cháy!

Lúc này, Thiết Mộc Ưng tại sau hai cổ tay âm thầm theoống tay áo lấy ra lưỡi đao, cắt đứt trên dây thừng cổ tay.

Binh lính vội vàng châm lửa dưới chân Hồng Tuyết Anh,chỉ thấy nàng hét lên một tiếng, cả người như đống bùn nhão hướng trên mặt đấtco quắp, một cổ hắc khí theo giữa mũi miệng Hồng Tuyết Anh chậm rãi phun ra.

Thiết Mộc Ưng thấy thế, lập tức theo bên hông rút ratrường kiếm, tại nguyên thần của nàng chưa hoàn toàn thoát ly khỏi xác thì lậptức đâm vào lồng ngực của nàng.

Hồng Tuyết Anh tại trường kiếm đâm vào ngực thì nguyênbản chưa kịp phản ứng, thẳng đến ngực nóng rực, làm cho nàng phát hiện đao kiếmđâm vào không  tầm thường, mà là kiếm gỗ đào!

“Không!” Xích Nguyệt  nguyên thần lùi về trong xác, nàng miệng phun máu đen, một tay cầm lấycổ áo Thiết Mộc Ưng  , nghiêmnghị kêu to. “Vì sao ngươi nhiều lần hại đại sự của ta! cư dânThiết thành phần đông như thế, ta ăn vài cái lại có ngại gì!”

Hồng Tuyết Anh  miệngchợt biến thành hé ra miệng to như chậu máu, hướng Thiết Mộc Ưng cắn.

Lúc này, Kim Phúc đến kéo đứt  dây da, nhào phía trước, nhưng hết thảy ──

Quá trễ.

Hồng Tuyết Anh một ngụm cắn lên cổ họng Thiết Mộc Ưng,Thiết Mộc Ưng máu tươi vẩy ra.

Kim Phúc đến một chưởng chụp vào hai mắt Hồng TuyếtAnh, làm cho nàng nhả ra.

Hồng Tuyết Anh kêu thảm một tiếng, một chưởng vung hướngKim Phúc .

Kim Phúc đến bay ra ngoài, té rớt đến vài bước, xươngcốt muốn nứt, trong miệng nôn ra máu tươi.

“Ngươiđả thương nàng!” Thiết Mộc Ưng dùng phần khí lực cuối cùng, rút về kiếmgỗ đào đâm vào hai mắt Hồng Tuyết Anh ngay lúc đó.

“Nôn.. . . . .” Hồng Tuyết Anh trong miệng rơi ra một khỏa chỉ có thểthấy ở người tu hành đại linh châu màu đỏ, hai mắt nộ trợn đoạn khí, toàn thântrong nháy mắt hư thối trường giòi.( thối rửa )

“Thànhchủ!” Lý Hổ là người đầu tiên xông lên trước, hai tay liềumạng đè nặng yết hầu Thiết Mộc Ưng, lại hoàn toàn ngăn không được máu. “Gọi đại phu! Maugọi đại phu!”

Thiết Mộc Ưng miễn cưỡng trợn mắt, nhìn Kim Phúc đếnmột lần cuối cùng, vô lực nhắm mắt chìm vào trong bóng tối.

Kim Phúc chống một hơi, bò lên, tại linh châu màu đỏ,đem ngậm đến trong miệng, bồ phục  bòhướng bên người Thiết Mộc Ưng.

Lúc này, Kim Vượng hóa thành người chạy vào, linh xảotránh thoát tầng tầng Thiết gia quân bên ngoài  pháp trường.

Muộimau đưa linh châu nuốt vào! Kim Vượng đếndùng một loại thanh âm hét lớn chỉ có Kim Phúc nghe.

Vượng, ta kiếp sau còn muốn làm muội muội của huynh.

Muộiđần chết, cũng chỉ có thể ở cùng ta. . . . . .

Kim Vượng đến trơ mắt nhìn Kim Phúc đem viên linh châuđỏ thẫm của Xích Nguyệt tu sáu trăm năm công lực uy trong miệng Thiết Mộc Ưng.

Sau đó, nàng ngã vào trong ngực Thiết Mộc Ưng, đoạnkhí.

Thiết Mộc Ưng mở mắt ra, đúng lúc nhìn qua bộ dángnàng nuốt xuống một hơi cuối cùng.

“Không!”

Thiết Mộc Ưng phát ra tâm thần đều nứt rống to mộttiếng.

Kim Vượng đến nhào tới, tại lúc Kim Phúc nhả ra trongcơ thể viên linh châu trong suốt , ôm lấy thân thể của nàng, xoay người chuivào đám đông, đoàn người còn không biết phát sinh chuyện gì, liền đã biến mấtvô tung. . . . . .

## 9. Chương 9

Thiết Mộc Ưng không biết Kim Phúc đã đút hắn linh đandiệu dược gì, nhưng hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, là sự thật.

Thiết gia quân mỗi người đều cảm thấy kỳ lạ, nói khôngthấy qua vết sẹo cổ họng bị cắn đoạn, còn có thể sống khỏe như vậy, càng làmcho người không thể tin chính là, Thiết Mộc Ưng miệng vết thương ở cổ sau khirịt thuốc một ngày sau, liền khép lại giống như chưa từng bị cắn nứt ra.

Thiết Mộc Ưng sau khi lành bệnh, thể lực,tri giác càngtăng cao. Hắn nhảy lên có thể bay qua tường thấp, có thể nghe thấy bên ngoàithanh âm một dặm.

Bệnh sau mười ngày, hắn liền lãnh binh đánh bại Hạcthành nghĩ đang chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh muốn công chiếm Thiết thành  .

Lúc ấy, hắn một người lực kháng hai mươi quân địch, màlạ thêm là tướng lãnh quân địch chưa kịp ra tay, hắn liền đã đánh bại được đốiphương, lần nữa trở thành giang hồ truyền thuyết trong những câu chuyện phiếmcủa dân khi nhàn hạ ──

Sau khi Kim Phúc cứu được Thiệt Mộc Ưng, dân chúng trongThành không khó khăn trải qua những ngày mưa gió, mỗi người đều nói Kim Phúcđến nhiều lần cứu thành chủ, coi như là yêu, cũng như thay Thiết thành mang đếnnhững điều tốt đẹp nên đã gọi nàng là “Phúc yêu” .

Các dân chúng thay nàng lập đàn dựng bia, thắp hươngbái trời, ngày ngày ngóng trông nàng có thể trở lại Thiết thành vì mọi ngườimang vận may đến.

Nhưng là, ngày qua ngày, mặt trời mọc lại lặn, cái gìcũng không thay đổi. Kim Phúc đều không trở về, còn Thiết Mộc Ưng sau khi nhặtvề được cái mạng của mình cũng chưa từng thấy nét cười trên gương mặt.

Trên thực tế, Thiết Mộc Ưng khi đã lành bệnh có đi quaLinh Sơn, muốn tìm tung tích của nàng, nhưng Linh Sơn toàn bộ bao phủ một tầngsương mù, đoàn người bọn họ đều thấy không rõ, vài tên binh lính còn suýt nữarơi xuống vách núi. Cuối cùng là bởi vì Hạc thành tấn công thành, toàn bộ khôngthể không trở về.

Về sau, Mộc Ưng lại dẫn binh lính đi qua một lần nữa,nhưng Linh Sơn đường vẫn giấu mây mù xa vời , hắn thân là Thiết thành thành chủkhông thể mạo hiểm làm cho thành dân lo lắng, đành phải đối với thỉnh cầu củaLý Hổ, ảm đạm hồi phủ, bắt buộc chính mình tiếp nhận sự thật Kim Phúc vĩnh viễnsẽ không trở lại bên cạnh hắn.

Lý Hổ nói, Kim Phúc đã liều mạng cứu hắn, chính là ôngtrời cho hắn một cái mạng, muốn hắn thay trăm vạn cư dân Thiết thành mà suynghĩ, những sự tình này, hắn cũng biết.

Chỉ là, đêm dài lạnh lẽo Thiết Mộc Ưng nhớ đến bộ dángKim Phúc mặc áo khoác Tuyết Hồ đối với hắn mỉm cười, nhớ nàng ăn bánh bao baogiờ cũng phình gò má, nhớ nàng liều lĩnh dũng cảm muốn bảo vệ tánh mạnghắn  .

Nhờ có nàng, hắn mới biết rõ hắn không phải trời sinhnhất định sống cô đơn lãnh mạc, bởi vì có nàng bên cạnh giúp hắn nhận ra bảnthân mình cũng có lúc vui vẻ mỉm cười hạnh phúc.

Hắn hận chính mình cứu nàng muộn một bước, hắn hậnchính mình thiếu nàng mấy cái mạng, lại không có biện pháp trả lại, hắn nguyệný dùng cái mạng của mình đổi nàng về!

Nhưng hết thảy đều đã quá muộn!

Lại một ngày, gà gáy sáng tinh mơ, Thiết Mộc Ưng bỗngnhiên từ trên giường bật dậy.

Vẫn là hé ra gương mặt kiên cường, nhưng gò má gầy,cặp mắt mỏi mệt, mà chính bản thân cũng vô lực, nhìn quanh cũng không có mộtngười. Đúng là, mỗi khi hắn ở một mình thì tịch mịch như vậy vây quanh hắn.

Thiết Mộc Ưng xuống giường, dùng nước đá rửa mặt trấnđịnh tinh thần, dùng cành Dương Liễu có bột phấn thuốc bắc làm sạch xỉ. Mới vừamặc quần áo, liền nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân.

Trong chốc lát, Lý Hổ tại cửa ra vào kêu: “Thành chủ, đãchuẩn bị tốt xe ngựa.”

Đến hôm nay Kim Phúc rời đi đã bảy bảy bốn mươi chínngày, dựa vào lời kể lại của dân Thiết thành, hôm may là ngày cuối cùng hồnphách ở lại dân gian.

Thiết Mộc Ưng cũng không dám dối gạt mình, hắn biết rõKim Phúc thân thể ốm yếu, bị Hồng Tuyết Anh đả một đòn như vậy, không có khảnăng còn sống.

 Hắn hôm nay muốn đem bánh bao mà nàng thích ănnhất đến vị trí gần Linh Sơn nhất, cùng nàng nói tâm sự, làm cho nàng ở nhângian một ngày cuối cùng không cảm thấy tĩnh mịch cô đơn

Tịch mịch, hắn đã nếm đủ.

Thiết Mộc Ưng đẩy cửa ra, gió lạnh không gây khó khăncho hắn, bởi vì Kim Phúc sau khi rời đi, hắn sớm đã không biết cái gì gọi là ấmáp,

“Lênđường đi.”

Thiết Mộc Ưng hướng Linh Sơn đi tới, sương mù dày đặcngăn trở tầm mắt, hoàn toàn không cách nào đi sâu vào, nên tại trong một rừngcây thì ngừng lại.

Hắn tìm chỗ đất trống, bảo Lý Hổ cùng bọn lính đemhành trang xuống, cùng hắn cùng nhau làm một nhà bạt nhỏ.

“Cảmơn các ngươi, các ngươi tất cả đều trở về đi, ta muốn một mình trong này.” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Mâymù lớn như vậy, người cũng đừng mạo hiểm ở Linh Sơn.”Lý Hổlo lắng nói ra.

“Tabiết rõ, ta chỉ là muốn tại nơi gần nơi ở của nàng để tưởng nhớ nàng.” Thiết Mộc Ưng nói xong, nhìn lên sương mù chỉ có thểmơ hồ nhìn thấy hình dáng  LinhSơn.

“Đệở trong này cùng huynh.” Lý Hổ đặt môngngồi xuống.

Thiết Mộc Ưng vỗ vỗ bả vai hảo huynh đệ, thấp giọngnói ra: “Trởvề đi, cái mạng ta đây do nàng quên mình bảo vệ, ta dù thế nào cũng phải sốngtốt .”

Lý Hổ thở dài, dẫn các huynh đệ đối với hướng Linh Sơnchắp tay trước ngực cúi, liền rời đi trước.

Đều nói nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là vì chưa quáthương tâm, nước mắt thành chủ sẽ không rơi khi có bọn họ ở trước mặt.

Thiết Mộc Ưng thấy người đều đã rời đi, hắn đi vào nhàbạt, ngồi xuống nệm, trải trên mặt đất dùng hỏa lò ấm áp nấu rượu, cũng làmnóng lung bánh bao.

Hắn đem áo khoác Tuyết Hồ nàng trước kia yêu nhất ômvào bên người.

“Tamời nàng.” Hắn hướng không trung giơ lên chén rượu, uống một hơicạn sạch.

Rượu nóng xuống cổ họng, ấm thân thể, hắn một ngụmuống tiếp một ngụm.

Nhà bạt bố trí so với trước kia giống nhau, bọn họtình cảnh phảng phất giống như mới hôm qua, như thế nào hôm nay đã cách xa vĩnhviễn.

“Trênchiến trường, sinh tử chính là chuyện thường, ta sớm đã thấy qua.” Thiết Mộc Ưng lớn tiếng nói, đột nhiên ngửa đầu cườiha ha, nước mắt liền tùy theo trợt xuống trên gương mặt cương nghị.

“Sinhtử nếu là chuyện dễ dàng như vậy, thế nhân cần gì sợ hãi. . . . . .” Hắn đem mặt vùi sâu vào lòng bàn tày, thân thể dũngmãnh rốt cuộc nhịn không được chìm vào bi thương.

Hắn khóc xong lại uống rượu, uống rượu xong, nước mắtliền lại vỡ đê, rơi lệ không ngừng, thậm chí có vài lần khóc đến khàn cả giọng,cuối cùng mệt mỏi nằm trên mặt thảm, rốt cuộc chảy không ra nước mắt nữa .

 “Từbiệt rồi từ biệt rồi. . . . . . Kim Phúc . . . . . .”

Hôn mê trong lúc đó, Thiết Mộc Ưng nghe thấy tiếngbước chân chậm rãi hướng hắn mà đến.

Hắn bởi vì uống nhiều nên có chút choáng, tại cánhrừng này nguyên bản có không ít âm thanh động vật, bởi vậy lơ đễnh tiếp tục giơlên bầu rượu đối miệng mà uống.

“Hi.” Nhà bạt ở cửa ra vào xuất hiện một đạo nhân ảnh.

“Ai?”

Thiết Mộc Ưng kinh người ngồi dậy, cầm lấy chén rượuhướng cửa vọt tới.

“Aida!” Bóng người bị chén rượu đánh trúng đầu, kêu một tiếng.

Tiếng thét này  ──

Thiết Mộc Ưng đứng dậy nhanh xông ra bên ngoài, chưakịp nháy mắt, liền đã chế trụ người ở cổ tay.

Người tới có một đôi mắt to, tóc dài bên tai có haibúi tóc, vẻ mặt tò mò đông ngửi tây ngửi.

“Đâylà cái gì hương vị a?” Kim Phúc đến cườihì hì hỏi.

“Nàngcòn sống!” Thiết Mộc Ưng ôm bả vai Kim Phúc, kích động đỏ bừnglên khuôn mặt.

“Đúngvậy, ta đương nhiên còn sống.” KimPhúc đến đẩy ra tay của hắn, kỳ quái  liếc hắn một cái, luôn luôn nhìn quanh.”Ta nghe thấy được mộtloại hương thơm ngào ngạt, hương vị ấm áp dễ chịu, đó là cái gì?”

“Đólà. . . . . . Bánh bao. . . . . .” ThiếtMộc Ưng khàn khàn nói, thanh âm run rẩy đến cơ hồ không có cách nào khác đemlời nói xong.

“Bánhbao có thể ăn sao?” Nàng hỏi.

Thiết Mộc Ưng lại lần nữa ôm bờ vai của nàng, cả khuônmặt thẳng bức đến trước mặt nàng. “Nàng. . . . . . nàng. . . . . .nàng không nhận ra ta?”

“Takhông biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, rất công bình a.”KimPhúc nhếch miệng cười, lần nữa đẩy ra tay của hắn.

 “Nàng….Là Kim Phúc!” Thiết Mộc Ưng rống to lên tiếng, hốc mắt hiện hồng.

“Làmsao ngươi biết tên của ta?” Kim Phúc bịt lỗtai, không rõ hắn làm gì gọi lớn tiếng như vậy.

“Bởivì nàng là ngươi ta yêu thương nhất.”

Thiết Mộc Ưng bưng lấy mặt của nàng, cẩn thận nhìn xemnàng có bộ dáng năng động, hắn thậm chí không dám nháy mắt, chỉ sợ đây hết thảycũng chỉ là hắn vì say sinh ra ảo giác.

“Takhông phải là người cái gì…nhất, ngươi không cần phải một mực cầm lấy mặt ta!” Kim Phúc cố cử động quai hàm đẩy ra tay của hắn, quayngười lại đi về hướng lung bánh bao. “Bánh bao có thể ăn sao? Cóthể ăn bánh bao sao?”

Thiết Mộc Ưng khóe miệng co giật hai cái, không muốntin tưởng nàng nhớ rõ bánh bao, lại đem hắn quên mất sạch.

“Nànglàm sao có thể còn sống, tại sao lại không nhận ra ta?”ThiếtMộc Ưng xoay nàng trở lại, có trăm ngàn vấn đề muốn hỏi.

Kim Phúc thân thể bị chặn, không rõ người này làm gìvậy liều mạng muốn đem mặt gần sát nàng, nhưng nàng không ghét người này, hơnnữa càng xem càng cảm thấy người này nhìn quen mắt.

“Vìcái gì?” Hắn khàn giọng nói ra, biết rõ nàng ánh mắt nhìn hắnvẫn lạ lẫm, nhưng không cách nào khắc chế dục vọng muôn tới gần nàng.

“Ngươihại ta đầu đau quá, những vấn đề này, ta toàn bộ cũng không biết a!” Kim Phúc ôm đầu nằm trên nệm lăn qua lăn lại.

Kim Phúc nhìn hắn, một hồi bén nhọn đau đầu bất ngờđánh tới, đau đến làm cho nàng co rúm lại thân thể.

“Takhông hỏi là được, nàng không thoải mái ở đâu?” ThiếtMộc Ưng thấy nàng khó chịu, lập tức ngồi ở bên người nàng, sốt ruột  truy vấn.“Ở đâu không thoải mái?”

“Hiệntại đã không đau!”

Kim Phúc nằm ở trên mặt thảm, nhìn người này quan tâm,nàng trong lòng ấm áp, không khỏi thân thủ sờ  khuôn mặt hắn.

“Lôngmi, cái mũi, gò má, cả khuôn mặt đều cứng rắn , cùng Kim Vượng đến một chútcũng không giống nhau.” Nàng lầm bầm nóira, ngón tay cứ như vậy đừng ở gương mặt của hắn, như nhớ lại cái gì.

Vì sao nàng cảm giác mình trước kia đã từng làm độngtác này ? Vì sao nàng vừa nhìn hắn, trong lòng ngực tựa hồ đập liên hồi? KimPhúc thân thể run rẩy.

Thiết Mộc Ưng thấy thế, vội vàng lấy ra áo khoác vìnàng mặc lên.

Vừa khoát áo cho nàng, hắn đỏ vành mắt, chóp mũi cayxót. Nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, nàng rõ ràng có thể sống đứng ở trước mặthắn a. . . . . .

Thiết Mộc Ưng đột nhiên nhắm mắt, nắm chặt nắm tay đểche giấu rung động trong lòng.

“Ngươilàm sao vậy?” Kim Phúc đem mặt tiến đến trước mặt hắn, tay tại hốcmắt của hắn dính  một giọtnước,

Nàng đem giọt nước này đến môi nếm.

“Mặnthật, không thể ăn.” Kim Phúc đến le lưỡi, xì một tiếng.

Thiết Mộc Ưng si ngốc  nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt biểu lộ kỳ quái, đột nhiêncảm giác nước mắt mình  chảythật sự dư thừa.

Nàng còn sống, nàng còn sống a!

Thiết Mộc Ưng giữ vững tinh thần, che giấu nàng, kéotay của nàng đi đến bên cạnh bánh bao.

“Nướcmắt đương nhiên không thể ăn, ăn bánh bao a.” ThiếtMộc Ưng đem bánh bao đưa tới trong tay nàng, bàn tay còn lại không nỡ buôngnàng ra.

“Bánhbao bánh bao! Kim Vượng từng nói ta trước kia yêu nhất bánh bao.” Kim Phúc một tay cầm bánh bao hướng trong miệng nhét,cái gì cũng không muốn nói nữa.

Nàng một ngụm còn chưa có nuốt vào, tay lại  tham  lamlấy một cái nữa.

 “Quảnhiên là Kim Vượng cứu  nàng.” ThiếtMộc Ưng không hề chớp mắt  nhìnnàng, thì thào tự nói: “Chuyện trước kia,nàng toàn bộ không nhớrõ?”

Kim Phúc lắc đầu, tiếp tục ăn vào bao tử.

Thiết Mộc Ưng nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, nhất pháibộ dáng thoải mái, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã không nhớ hắn, quênlãng hết thảy, cuộc sống của nàng lại sớm khôi phục tự tại, việc này thật đúnglà làm cho người ta vui vẻ lại ──

Đau lòng a. . . . . .

“Nàngmuốn đến đến Thiết thành không?” Có lẽnàng khi đến đó sẽ khôi phục trí nhớ.

“Khôngmuốn.” Nàng lập tức lắc đầu, bởi vì Kim Vượng nói Thiết thànhchỗ đó yêu ma quỷ quái nhiều, còn nói nàng trước thiếu một chút là chết ở chỗ đó.

Nàng quyết đoán  cựtuyệt làm cho Thiết Mộc Ưng tâm lạnh, hắn từ trước đến nay trên vài kiên cườngcó thể gánh vác mọi thứ thế mà trong nháy mắt liền xụ xuống.

“Thiếtthành có rất nhiều bánh bao so với cái này còn ngon hơn nhiều, còn có người . .. .Chờ nàng trở về.” Hắn cố nén ôm nàng vào lòng, xúc động nói.

“Talại không thể suốt ngày ăn bánh bao, lại đang trong núi tu hành. Sau khi tuhành xong, muốn ăn cái gì cũng không có vấn đề.”KimPhúc nhớ Kim Vượng mỗi ngày đều nói bên tai của nàng, còn chưa có quên nha.

“Phảikhông?” Thiết Mộc Ưng đôi mắt buồn bã, cả người vô lực ngồitrên thảm.

Hắn còn có thể nói cái gì? Bọn họ nguyên bản chính làngười của hai thế giới, nàng hôm nay quyết định trở lại con đường tu hành,không hề nhiễm thế tục nhân gian, hắn nên thay nàng vui vẻ .

“Ngươibộ dáng như vậy rất khó coi, muốn ăn bánh bao sao?” Kim Phúc cười hì hì hỏi.

Thiết Mộc Ưng lắc đầu, đau lòng những lời muốn nói đềunói không được.

“Uy, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi vì sao biết rõ ta là Kim Phúc?”

 Thiết Mộc Ưng hít một hơi thật sâu, bên tai mơhồ nghe thấy thanh âm có người tới gần, phút chốc nhìn về phía cửa ra vào nhàbạt ──

Một tóc dài phiêu dật trên vai sau khuôn mặt thiếuniên tuấn mỹ vọt tiến đến.

“ThiếtMộc Ưng, ngươi làm hại nàng còn chưa đủ thảm sao? Hiện nay xuấthiện  muốn nàng sống không yên?” KimVượng tới kéo nâng Kim Phúc, lập tức liền hướng ngoại đi.

“Chậmđã.” Thiết Mộc Ưng cước bộ nhanh hơn ngăn tại trước mặt bọnhọ “Ngươi là Kim Vượng sao?”

“Đúng.” KimVượng ngẩng khuôn mặt tuyệt sắc, trừng hắn liếc.

“Oa,ta mới nháy mắt, ngươi đã đi ra trước mắt! Ngươi tu hành đã bao lâu? So với KimVượng còn lợi hại hơn rất nhiều a!” KimPhúc đến vẻ mặt sùng bái  nhìnThiết Mộc Ưng.

Kim Vượng gõ đầu của nàng, tức giận nói ra: “Hắn đươngnhiên lợi hại! Bởi vì có một người ngu ngốc, đút hắn linh châu sáu trăm nămthật vất vả mới lấy được  .” Kim Vượngtrừng nàng liếc.

“A,ngươi vận khí thật tốt, ta liền không có gặp qua loại ngu ngốc như vậy.” Kim Phúc đối với Thiết Mộc Ưng ha ha cười.

“Tasẽ bị ngươi tức chết!” Kim Vượng dắtnàng đi xa hơn, nhìn cũng không nhìn lại Thiết Mộc Ưng.

Thiết Mộc Ưng lần nữa ngăn trở đường đi của bọn họ,mục quang sáng ngời nhìn chằm chằm Kim Phúc .

“Tatình nguyện không cần viên linh châu này, mà hi vọng người kia trở lại bên cạnhta.” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Ngươilà nói thật? Ngươi nguyện ý đem linh châu nhả ra?” Kim Vượng một tay kéo cổ áo của hắn, hưng phấn mà hỏi.

“Nguyênbản cũng không phải là đồ đạc của ta, nếu như đối với nàng hữu ích…, trả lạicho nàng cũng là nên.” Thiết Mộc Ưngnhìn Kim Phúc mà nói nói.

“Cácngươi nếu như còn muốn trò chuyện, ta đây có thể ăn bánh bao nữa sao?” Kim Phúc tới hỏi.

“Đươngnhiên.” Thiết Mộc Ưng kéo tay của nàng, đem nàng dẫn tới trướcbánh bao.

Kim Phúc cười mị mị, cảm thấy hắn đối nàng thật tốt,thân thể tự nhiên tới gần, tựa như nàng cùng  Kim Vượng thân thiết.

Kim Vượng liếc mắt, người ngồi ở trên mặt thảm, miệngvừa mở ra liền cằn nhằn.

“Ngươigiờ vui vẻ rồi, ta dùng nhiều ít tiên đan thần dược, trả lại cho nàng một trămnăm tu hành, tăng thêm suốt 30 ngày bế quan tu hành, mới khiến cho nàng cònsống, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi lần nữa.” Chẳng lẽ hết thảy thật sự đều là trời định? Kim Vượngnuốt xuống một câu cuối cùng này.

“Nếuhóa thành hình người không phải hao phí khí lực sao?” Thiết Mộc Ưng còn nhớ rõ nàng mỗi lần lộ đuôi hồ lyđều là bởi vì công lực hao hết.

“Cònkhông phải tại ngươi! Ta sợ nàng khổ sở, cho nên đem đoạn trí nhớ trước đâyphong ấn, không nghĩ tới nàng bất quá mới có một chút nội lực, lại trộm biếnthành người rời Linh Sơn, ” Kim Vượng trừng hắn liếc,tiện đà lại trừng đến Kim Phúc. “Ngốc vẫn chính là ngốc a!”

Trong nội tâm nàng nhất định còn lưu luyến hắn, chonên mới như vậy vội vã biến thành người đi! Thiết Mộc Ưng cổ họng nghẹn lại,cúi đầu nhìn về phía nàng.

Kim Phúc đối với hắn cười, chỉ lo ăn bánh bao, căn bảnkhông có nghe bọn họ đang nói cái gì.

Thiết Mộc Ưng vuốt tóc của nàng, cảm thụ được nàng ấmáp, cảm giác nàng là thật sự ngồi ở bên cạnh hắn, giống như trận bi kịch kiachưa bao giờ xảy ra.

“Ngươiđừng dùng loại ánh mắt dụ dỗ người, nàng tuy nhiên biến thành người, nhưng trínhớ là bị phong ấn, cái gì cũng nhớ không nổi.”KimVượng đến đẩy ra tay của hắn, ngăn chính giữa hai người bọn họ.

“Ngươiphong ấn cái gì? Ta trước kia nhận thức hắn à. . . . . .” Kim Phúc đến vừa vặn ăn xong một bánh bao, trừng tomắt nhìn Kim Vượng , lại nhìn Thiết Mộc Ưng. “Ngươi vì cái gìthoạt nhìn thật là bộ dạng khổ sở? Hại ta cũng khó chịu.” Nàng nhăn lại lông mày, lấy tay đấm đấm ngực.

“Ta.. . . . .” Thiết Mộc Ưng kích động nghĩ muốn ôm nàng, nhưng KimVượng trực tiếp ngăn trước mặt hắn, ngăn trở hắn.

 “Muộiăn bánh bao cho ta, ít lải nhải.” KimVượng dứt khoát đem cả lung bánh bao kín đáo đưa cho nàng, đem nàng đuổi tớigóc sau, mới lại nhìn về phía Thiết Mộc Ưng. “Chúng ta trở lạichuyện chính, ngươi mới vừa nói nguyện ý đem linh châu nhả ra? Ngươi không sợsau khi trả linh châu cho nàng, ngươi sẽ chết?”

“Tasẽ tử sao?” Thiết Mộc Ưng nhìn về phía Kim Phúc , thấy nàng ngâythơ nhưng hai con ngươi không quen biết, hắn trong lòng đầu tiên là đau xót,lại nghĩ tới dân chúng Thiết thành, hắn chần chờ một chút.

“Tasớm nên chết, hôm nay đem mệnh trả lại cho nàng, cũng coi như không có tiếcnuối. Nhưng là, nếu thật  phải chết, có thể để cho ta trước đem Thiếtthành mọi việc xử lý thỏa đáng, ta không thể để cho dân chúng Thiết thành bởivì không chủ mà lâm vào khủng hoảng.”Thiết Mộc Ưng nói ra.

Kim Vượng hai con ngươi tươi đẹp mãnh liệt trừng mắthắn.

“Ngươilà nam nhân tốt, ta đảm bảo ngươi không chết.” Kim Vượng đến dùng sức vỗ vai của hắn, cười ha ha lên.“Cũng không phải ta giúp gì! Linh châu  sau khi tiến vào trong cơ thể ngươi, sẽ chủ động vậnra nội lực bảo vệ thân thể.  Nha,ngươi nếu nhả ra linh châu công lực nhất định sẽ có chút hao tổn, nhưng vẫn làsống tốt, tài giỏi hơn người.

“Nàngcó linh châu, có thể khôi phục như trước, đúng không?”ThiếtMộc Ưng nóng lòng nói, trông mong được nàng có thể nhanh chút nhớ tới chuyệncủa bọn họ

“Đúngvậy. Nàng nếu uống viên linh châu này, công lực tự nhiên so với ta cao cường,ta đối với nàng phong ấn trí nhớ cũng sẽ bị giải trừ.”

Kim Phúc thừa dịp ăn bánh bao nhìn về phía Thiết MộcƯng, thấy hắn như cũ chuyên chú nhìn nàng, liền kìm lòng không được hướng hắnlại gần.

Thiết Mộc Ưng khóe môi giương lên, cũng không thể chờđợi được mà nghĩ đi về hướng nàng.

“Chậmđã.” Kim Vượng lần nữa ngăn trở hắn, không cho là đúng nói:“Nànghồi phục trí nhớ có chỗ nào tốt? Đi theo ngươi trở lại Thiết thành, qua ba, nămmươi năm, sau đó nhìn ngươi chết, chính mình lại thống khổ mấy trăm năm?”

 Thiết Mộc Ưng nhớ tới chính mình bởi vì nàng tửvong mà tâm tình khó chịu, vừa nghĩ tới nàng muốn một mình chịu đựng hết thảy,hắn cắn chặt răng, lại lộ vẻ do dự.

“Khôngbằng ngươi đem linh châu cho ta, ta lại đem một trăm năm công lực cho nàng, bảovệ thân thể nàng bình an, cũng sẽ không còn chút ít gì  nhớ về quákhứ.” Kim Vượng hưng phấn mà vỗ tay, lớn tiếng nói ra.

Thiết Mộc Ưng nhìn Kim Phúc đối với con mắt vô ưu vôlự , cảm giác hơi thở khó khăn .

Làm như thế nào lựa chọn chính xác? Thật vất vả, hắnmới cùng nàng gặp lại, như thế nào cam lòng lần nữa cùng nàng chia lìa.

“Tađây đẹp sao? Ngươi nhìn ta mãi không chán sao?” Kim Phúc đẩy Kim Vượng ra, hướng trong ngực Thiết MộcƯng lao vào.

“Nàngmuốn lưu ở Linh Sơn sao?” Thiết Mộc Ưng nắmbờ vai của nàng, khản tiếng thanh hỏi.

“Đươngnhiên, Kim Vượng ở trong này a.” KimPhúc đương nhiên nói.

Thiết Mộc Ưng thân thể lay động dưới, con ngươi đennhìn chằm chằm mặt của nàng, mở to miệng muốn nói gì làm cho nàng thay đổi tâmý, nhưng mà cái gì cũng không có xuất khẩu.

Hắn có thể miễn cưỡng nàng sao? Miễn cưỡng thì như thếnào? Hắn thật sự cam lòng để cho nàng từ nay về sau mấy trăm năm đều không cóhắn bên cạnh mà bi thương sao?

“Tanguyện ý đem linh châu cho ngươi.” Hắnhàm răng khẽ cắn, nhìn về phía Kim Vượng mà nói nói.

Kim Vượng lại lần nữa đối Thiết Mộc Ưng thay đổi cáchnhìn. Nguyện ý nhả ra linh châu cứu người là một việc, nguyện ý buông tay  cho Kim Phúc rời đi, mới là dứt bỏ lớn nhất. Hắn biếtrõ nhân loại, đều là ích kỷ .

“Trướckhi ta nhả Linh châu ra, có thể cho ta một chút thời gian cùng nàng một chỗkhông?” Thiết Mộc Ưng nói ra.

“Ngươinghĩ làm cái gì?” Kim Vượng phòng bị mà hỏi thăm.

 “Cáigì cũng không làm, chỉ là nhìn nàng.” Hắncười khổ nói.

“Ngươiđừng vọng tưởng muốn dẫn nàng đi, coi nàng hôm nay . . . . . .”

“Tanếu thật muốn mang đi nàng, đem linh châu cho nàng chẳng phải thành. Ta nghĩnàng nếu như hồi phục trí nhớ, sẽ nguyện ý đi theo ta.” Thiết Mộc Ưng cắt đứt lời của hắn, bàn tay cầm chặttay Kim Phúc.

“Nhưvậy thì muốn làm cái gì?” Kim Phúc đến cửđộng giơ cao tay hai người đang cầm, cười hì hì hỏi.

Một màn này như đã từng quen biết  làm cho Thiết Mộc Ưng tâm đau xót, càng thêm nắm chặttay của nàng.

“Chúngta đi ra ngoài đi một chút.” ThiếtMộc Ưng khàn giọng nói ra.

“Hảohảo hảo, ta ngồi buồn chết rồi, ta dẫn ngươi đi hái quả Phượng Hoàng.”

Kim Phúc nói xong, liền vội vội vàng kéo tay của hắn,như gió xoay người lao ra nhà bạt.

Mà Thiết Mộc Ưng chỉ có thể mang theo bất đắc dĩ ,theo phía sau nàng, bắt buộc chính mình không cho phép suy nghĩ ──

Cái này quả nhiên là bọn họ ở cùng nhau một ngày cuốicùng. . . . . .

## 10. Chương 10

Một ngày nay, Kim Phúc cùng Thiết Mộc Ưng đi khắp nơitrên núi, nàng hái được một đống quả Phượng Hoàng, ăn vào miệng mỏi nhừ, mớibằng lòng ngồi nghỉ ngơi tại thảm cỏ.

Nàng  ngápmột cái, hắn khom người giúp nàng kéo áo khoác Tuyết Hồ. Kim Phúc đầu vừanhấc.... Thiết Mộc Ưng quả nhiên đang nhìn nàng.

“Đó!Lại bị ta bắt được ngươi đang nhìn ta!” Kim Phúc cảm thấy bị hắnnhìn như vậy, trong nội tâm đầy ngọt ngào, như ăn mật.

“Tathích nhìn nàng.” Thiết Mộc Ưng hai tay ôm mặt nàng

 “Nhưngta không thích ngươi nhìn ta như vậy, hội đau nhức.” Kim Phúc lại lấy tay nắm thành quyền, đấm đấm vào ngựcmình.

Thiết Mộc Ưng nhìn nàng, hoàn toàn không biết nên nóicái gì.

Nên nói cho nàng biết, bởi vì hắn thời gian sống cóhạn, không muốn nàng sau này con đường tu hành dài mấy trăm năm đều phải trảiqua cuộc sống không có hắn,  nênhắn lựa chọn rời đi, mà sau khi rời đi, sẽ không không bao giờ trở lại LinhSơn. Dù sao mỗi ngày không gặp mặt cũng tốt, thương tổn có thể hạn chế xuốngthấp nhất.

Bởi vì tạm biệt không có ngày gặp lại, cho nên hắn hômnay mới có thể mắt cũng không chớp  nhìnmãi nàng.

Đây hết thảy là thời gian cuối cùng cùng nàng vui vẻvô ưu vô tư.

Thiết Mộc Ưng lộ ra cười khổ, Kim Phúc thì bưng lấymặt của hắn, học hắn, cũng nhìn trong chốc lát.

“Khôngthú vị.” Kim Phúc há to mồm, ngáp, bất quá nàng vẫn nắm tay củahắn, không thế nào nhắm mắt lại, sợ một khi ngủ, hắn sẽ còn ở trước mắt.

“Nàngbiến thành người có mệt không?” Hắnhỏi.

“Hơimệt chút, nhưng ta không muốn biến thành hồ ly cùng một chỗ với ngươi.” Kim Phúc không chút nghĩ ngợi nói ra.

Thiết Mộc Ưng kích động ôm lấy bờ vai của nàng, cúixuống mặt thẳng bức đến trước mặt nàng.

“Nguyênlai, nàng còn nhớ rõ. . . . . .” Thanhâm của hắn run rẩy, chóp mũi khẽ chạm vào nàng.

“Nhớrõ cái gì?” Kim Phúc đến sờ sờ khuôn mặt của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươivừa muốn rơi nước mắt sao?”

Thiết Mộc Ưng nhìn nàng, nghĩ đến từ nay về sau khôngcó nàng tri kỷ làm bạn, hắn là thật sự muốn rơi lệ a.

“Takhông sao.” Hắn nói.

“Khôngcó việc gì vì sao cau mày?” Kim Phúc vuốt màyrậm của hắn, cũng học hắn nhăn lại lông mày.

 “Nàngkhông phải mệt mỏi sao? Mệt liền nghỉ ngơi đi.” Thiết Mộc Ưng lồng ngực kịch liệt phập phồng , nhưnghắn bắt buộc chính mình hít một hơi thật sâu.

“Hảo.” Kim Phúc đến bên cạnh thân, trực tiếp tựa đầu trên bắpđùi của hắn gối.

“Nàng.. . . . .” Có thật là không nhớ chuyện của chúng ta? Thiết MộcƯng dùng sức mím chặt môi, không cho phép chính mình ép hỏi.

Nàng nhắm mắt lại, một tay đặt lên bụng, một tay cầmtay của hắn, cảm giác rất thỏa mãn.

“Ngươihát một bài nghe a.” Nàng hé ra một con mắt nói.

“Takhông biết.”

“Vậynói chút ít chuyện xưa cho ta nghe một chút a. Ta ngủ không được thì Kim Vượngđều làm như vậy . . . . . .” KimPhúc mở hai mắt ra, đôi mắt – mong chờ nhìn hắn.

“Tachỉ biết chiến tranh, chưa từng kể qua chuyện xưa. . . . . .”Thấynàng vẻ mặt trông mong, hắn thở dài, bàn tay che ở cặp mắt của nàng.

“Trướcđấy có một tướng quân, hắn không có thói quen cùng người khác thân cận. Mộtngày, hắn gặp phải một tiểu hồ ly, tiểu hồ ly tựa như người nhà của hắn, hắnvốn không thể hướng người ngoài tâm sự, nhưng đối với hồ ly lại nói hết. Hồ lycũng chỉ đối với hắn đặc biệt, làm bạn của hắn khi hỉ nộ ái ố. Bọn họ ở cùngnhau yêu mến, nhưng hồ ly là người tu hành, bọn họ nhất định không thể cùng mộtchỗ. . . . . .”

Thiết Mộc Ưng thanh âm vững vàng trầm thấp, bất quámới nói vài câu, Kim Phúc liền ngủ được đôi môi khẽ nhếch, phát ra tiếng ngáyđang ngủ say.

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng gương mặt thỏa mãn ngủ,những chuyện xưa kia chưa nói xong  tấtcả đều hóa thành nước đắng, chỉ có thể hướng trong bụng nuốt.

“Nàngđang ngủ. Ngươi đủ hài lòng, có thể đem linh châu còn cho ta đi.” Đã theo sát bọn họ cả một ngày  Kim Vượng đến nhảy ra ngoài.

“Ngươilàm ồn như vậy không sợ nàng tỉnh.” Hắnnói.

“Nàngmột khi đã ngủ, ném đá  mới có thể tỉnh.” Kim Vượng vừa thấy Thiết Mộc Ưng mặt mũi tràn đầykhông muốn, cảnh giới tâm lập tức nổi lên. “Ngươi đáp ứng cho talinh châu rồi, cũng đừng mơ đổi ý.”

 “Hếtthảy cũng là vì tốt cho nàng, ta sẽ không đổi ý.” Thiết Mộc Ưng yên lặng nhìn Kim Vượng .

“Tốtlắm, vậy đừng lãng phí thời gian. Ngươi bây giờ ngồi xếp bằng, hai tay giốngnhư ta vậy tại bụng liên kết.” KimVượng làm cái động tác, muốn hắn đi theo học. “Nhắm mắt lại đemý niệm tập trung ở bụng của ngươi, nghĩ có một hạt châu màu đỏ tồn tại trongđó. Hít sâu một hơi, đem hít vào chìm tại bụng. . . . . .”

Thiết Mộc Ưng nhắm mắt lại, theo thanh âm hương dẫncủa Kim Vượng làm việc. Hắn cảm giác có một hơi nóng theo bụng hắn bay lên, mộtđường đốt cháy qua lồng ngực của hắn, cổ họng, hắn không tự chủ mở to miệng,nghĩ nôn ra hỏa cầu này ──

Kim Phúc đến không biết chính mình sao tỉnh lại, nhưngnàng chính là đã tỉnh.

Nàng nằm trên mặt đất, trông thấy Thiết Mộc Ưng cùngKim Vượng ngồi mặt đối mặt, Thiết Mộc Ưng  đôimôi nhả ra một viên linh châu màu đỏ, vừa vặn bay ở phía trên mặt của nàng.

Kim Phúc thấy viên châu này nhìn rất quen mắt, tayliền đưa lên.

Không biết đây là vật gì? Có thể ăn được hay không?

Kim Phúc cầm hạt châu phóng tới bên môi cắn một cái ──

Kim Vượng đến vừa vặn mở mắt ra.

“Mộtchút. . . . . .”

Kim Vượng kêu to, nhưng linh châu màu đỏ Kim Phúc đãcắn xuống trong nháy mắt, liền chìm vào phần môi nàng.

Kim Phúc đến cả người bỗng dưng cảm thấy có thay đổi.

“Ách.. . . . .” Nàng ôm yết hầu, giãy dụa đứng người lên.

“Nhảra nhả ra!” Kim Vượng vọt tới bên người nàng oa oa kêu to.

“Nàngkhông sao chứ?” Thiết Mộc Ưng vội vàng nâng nàng dậy, lòng nóng nhưlửa đốt vuốt phía sau lưng nàng.

Nàng đứng trên mặt đất mãnh liệt nhảy mấy lần, thẳngđến hạt châu nuốt xuống yết hầu mới dừng lại.

 “Hô.. . . . .” Nàng thở dài một hơi, cảm thấy có cổ năng lượng ấm ápdễ chịu, nàng quay quanh thân một vòng, tứ chi cùng thân toàn bộ sáng ngời lên.

“Làmsao vậy? Còn có ở đâu không thoải mái?” ThiếtMộc Ưng thấy nàng không nói, thoáng cái ôm mặt của nàng, thoáng cái vỗ phía saulưng của nàng, hận không thể đem nàng từ trong ra ngoài xem có tốt không.

Kim Phúc nhìn  ThiếtMộc Ưng, trong lúc đó nhảy lên một cái, rồi bỗng dưng nhảy lên thân thể của hắn.

“ThiếtMộc Ưng, chàng đã đến rồi!” Kim Phúc đến haichân hai bên hôn hắn, hưng phấn mà kêu to.

“Nàngđã nhớ!” Thiết Mộc Ưng ôm eo của nàng, cảm giác mình bởi vì vuimừng mà muốn nổ tung.

Hắn đem mặt chôn trên tóc của nàng , dù dùng sức ôm nàngthế nào vẫn cảm giác được không đủ.

“KimPhúc , muội đem linh châu nhổ ra! Đó là của ta của ta a!”KimVượng tức giận đến đấm ngực dậm chân, vòng quanh bọn họ nhảy lên nổi giận.

“Muộikhông nhổ a! Ai kêu huynh đối với muội phong ấn, để cho muội quên hắn.” Kim Phúc đến hai tay ôm chặt cổ Thiết Mộc Ưng , trừngKim Vượng.

“Hắn là sợ nàng thương tâm.” Thiết Mộc Ưng trấn annói, hoàn toàn lý giải Kim Vượng làm như vậy là vì bảo vệ tâm tình của nàng.

“Đượcrồi, vậy huynh vươn tay ra , muội sẽ cho huynh một trăm năm công lực.” Kim Phúc mà nói.

“Khôngthèm.” Kim Vượng tức giận đến nổi đỉnh đầu bốc khói, hừ lạnhmột tiếng sau đó quay đầu đi.

“Làhuynh nói không cần…, quên đi.” KimPhúc quay đầu lại tiếp tục đánh giá Thiết Mộc Ưng, đau lòng vuốt khuôn mặt củahắn. “Làm sao chàng gầy thành như vậy? Hai gò má đều chỉ cònxương cốt . Có khỏe không? Khi đó bị nóng đã hết chưa?”

 “Nànguy ta nuốt vào viên linh châu này, ta đương nhiên không có việc gì.” ThiếtMộc Ưng lại ôm nàng. “Nànglúc ấy suy yếu như vậy, hẳn là chính mình nên nuốt viên linh châu này vào .”

“Takhi đó thầm nghĩ đến, vạn nhất ta chết đi, nhiều nhất cũng chỉ có chàng cùngKim Vượng đến khóc thương. Còn nếu chàng chết, cả mọi người ở Thiếtthành  sẽ khóc chết, a. . . . . .” KimPhúc đột nhiên dùng sức lắc đầu, đối với hắn phun mạnh đầu lưỡi. “Ngungốc, ta thật ngốc mà! Ta khi đó hẳn là  nên nuốt viên linh châu, sauđó lại cứu chàng, như vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao?”

“Lúcấy tình huống khẩn cấp, nàng một lòng muốn cứu ta, không thể nghĩ nhiều như vậycũng là chuyện bình thường.” ThiếtMộc Ưng vuốt khuôn mặt của nàng, may mắn hết thảy đều đã là quá khứ.

Kim Phúc suy nghĩ đối với hắn cười, gò má trên bàntay  hắn xoa xoa ôm ôm.

“Ngươinói chuyện làm gì khách khí như vậy, nàng ngốc cũng không phải một ngày, haingày, chuyện bình thường . Còn có, các ngươi không nên ở chỗ này chàng chàngnàng nàng, rất chướng mắt!”Kim Vượng đến giật Kim Phúc xuống,hết lần này tới lần khác nàng cả người như dính tại trên người Thiết Mộc Ưng.”Ta hối hận, cho ta mộttrăm năm công lực. . . . . . Nhanh cho ta.”

Kim Phúc nhìn  KimVượng , nàng rất nhanh  từ trênngười Thiết Mộc Ưng đổi sang nhảy đến trên người hắn. ( ^0^ ố ồ! Kim Phúcthú vị thật, nhảy qua nhảy lại ôm người như ôm cột = = )

“Bỏđi, làm gì vậy dính tại trên người của ta?” KimVượng kêu to, tay kéo chân nàng, chính là kéo không ra nàng.

“Huynhlà ca ca tốt nhất, cho nên muội muốn cho huynh hai trăm năm công lực.” Nàngnghiêm trang nói, đứng ở trên mặt đất. “Nếu như huynh ngày nào đó cũngtrọng thương không thể trị thì muội cũng vậy liều lĩnh cứu huynh . . . . . .”

“Phi,còn lâu ta mới rủi ro!” Kim Vượng hét lớn mộttiếng, ác trừng nàng liếc.  “Muội tên ngu ngốc này, muội giữlại  mấy trăm năm công lực bên người này, hắn tùy tiện sẽ chết già,như vậy có cái gì ý nghĩa. . . . . .”

Kim Phúc nhăn lại lông mày đi đến bên người Thiết MộcƯng, cầm tay của hắn.

“Tatu hành  mấy trăm năm, cũng không biết tu hành có ý nghĩa gì. Hôm nayta muốn ở bên cạnh chàng, tại sao phải cần có ý nghĩa gì?”KimPhúc dẹp miệng hỏi, hay là không muốn hiểu rõ vấn đề này.

Nàng chỉ biết là Thiết Mộc Ưng nhất định phải ở cùngnàng mới có thể vui vẻ, cho nên nàng như thế nào đều muốn bên hắn.

“Muộingốc đến không thể cứu chữa! Người có thể so với chúng ta chết sớm, nếu hắnchết, muội cũng sẽ thương tâm  đến chết, cuộc sống như thế có cái gìđáng giá lưu luyến? !” Kim Vượng rống tonói.

“Taquên chàng là người, người rất nhanh tử. . . . . .” Kim Phúc ngửa đầu nhìn Thiết Mộc Ưng, nước mắt liềnrớt xuống.

Nếu như nàng liền cùng hắn tách ra nửa khắc cũng khôngnguyện ý, thế nào có thể nhìn hắn tại trước mặt nàng chết đi

“Takhông cần chàng phải chết.” Nàng oa oa khóclớn tiếng, sửa người tiến trong ngực của hắn.

“Làngười khó tránh khỏi cái chết.” ThiếtMộc Ưng lau nước mắt của nàng, cái gì cũng không nói, chỉ là tùy vào quyết địnhcủa nàng.

“Chànghi vọng ta ở lại bên cạnh chàng sao?” Nàngđỏ vành mắt ngửa đầu nhìn hắn, trong đầu hỗn độn một mảnh.

“Tachỉ hi vọng nàng vui vẻ.” Hắn ngóng nhìnnàng, nói nhỏ.

Nàng đem mặt vùi vào trong bộ ngực của hắn, đột nhiêntrong lúc đó hết thảy đều có đáp án.

Hắn vì dân chúng Thiết thành, có thể không để ý chínhmình, vì nàng, có thể chịu được cô đơn. Hắn không thay chính hắn nghĩ nhiều,làm sao lại không ai thay hắn suy nghĩ một chút.

Coi như là làm bạn hắn cả đời, cuối cùng muốn nhìn hắnmất đi, nhưng nàng hi vọng mỗi một ngày trước khi hắn rời đi nhân thế , đều cóthể bởi vì có nàng làm bạn mà không có gì tiếc nuối.

“Mặckệ, ta muốn với chàng cùng một chỗ! Chàng chết, ta phụ trách nhặt xác, mang thithể chàng trở lại Linh Sơn theo giúp ta tu hành!” Kim Phúc đến vỗ ngực, một bên khóc lớn một bên lớntiếng nói.

 Thiết Mộc Ưng phút chốc đem mặt vùi sâu vào cổcủa nàng, gương mặt kích động hiện hồng, nghẹn ngào đến nói không ra lời.

Cái gì mà hạ quyết tâm, cái gì mà chỉ cần nàng hạnhphúc hắn ngay cả lời như vậy cũng không thể nói ra, hắn muốn vì chính mình íchkỷ một lần, hắn hi vọng nàng lưu lại cùng hắn cả một đời.

Chỉ là, hi vọng này vừa đang định muốn nói ra…, nàngđã thay hắn nói ra khỏi miệng. . . . . .

“Ha,Muội thông minh quá! Đợi đến lúc muội thay hắn nhặt xác thì vẫn giữ bộ dạnghiện nay, nhất định sẽ bị người Thiết thành  gọi yêu nữ không già,cho dù muốn lưu ở trong thành, cũng không còn người dung túng muội.” Kim Vượng không khách khí nói ra.

“Nànglà thật nguyện ý chịu được sự cô tịch sau khi ta rời đi? Thật có thể chịu đượccư dân Thiết thành đối nàng khó hiểu khi thấy dung nhan trẻ mãi của nàng. . . ..” Thiết Mộc Ưng nắm chặt tay của Kim Phúc, dù có vạnđiều không muốn, nhưng vẫn là bắt nàng chấp nhận sự thật này.

Kim Phúc phiền não nhăn lại lông mày, thành thật nói: “Như thế nàocòn có nhiều chuyện như vậy a? Ai!”

Nàng đem mặt tựa ở trên cổ Thiết Mộc Ưng,  nhưng thoáng cái liền hưng phấn mà ngẩng đầu đối vớiKim Vượng đến hét lên: “Muội nhớ được chúng ta không phải có mộtthuật pháp, có thể bỏ qua việc tu hành, biến thành người chính thức ?”

“Chúngta đã tu thành yêu, tránh kiếp luân hồi, người sống bất quá bảy, tám mươi tuổi,chẳng những phải trải qua giai đoạn sinh lão bệnh tử, còn muốn một lần nữa luânhồi. Muội vì Thiết Mộc Ưng như vậy chịu một cái đoản mệnh đáng giá sao?” Kim Vượng tức giận đến cầm lấy đá trên mặt đất némnàng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

“KimVượng làm gì tức giận như vậy?” Nàngcau mày, mơ hồ hỏi .

“Nànglà thật muốn làm người bình thường, không tu hành nữa?”ThiếtMộc Ưng nghiêm túc nhìn nàng

“Làmgì vậy lại hỏi? Ta chính là một mực không rõ ràng lắm tu hành là vì cái gì, chonên Kim Vượng mới có thể cầm bánh bao dụ dỗ ta tu hành.” Nàng sau khi suy nghĩ một chút, còn nói thêm: “Đươngnhiên, khi pháp lực gia tăng, sẽ cảm thấy chính mình rất lợi hại.”

“Nhưvậy nàng theo ta trở lại Thiết thành là vì cái gì?” Hắn cầm thật chặt tay của nàng, không cho  nàng có một chút trốn tránh.

“Tanghĩ muốn chàng vui vẻ.” Kim Phúc đếnkhông chút do dự nói ra.

Thiết Mộc Ưng cảm giác có nước mắt muốn tràn mi, hắnxóa đi viên lệ này, tự nói với mình sau này nhất định phải gấp bội yêu thươngsủng nàng.

“Nếulà các cư dân Thiết thành đối với hồ ly không thể chấp nhận, nàng cũng có thểnhịn sao?”

“Làmgì nhịn a, ta nói Kim Vượng giúp ta biến thành người thật sự, chẳng phải đượcrồi sao.” Kim Phúc đã nghĩ đến thì nhất định phải làm được, lậptức lôi kéo hắn hướng Linh Sơn trước mặt đi.

Nàng hôm nay có nhiều hơn mấy trăm năm công lực, bướcđi trên đường tới như bay.

Thiết Mộc Ưng bị nàng kéo ở sau người, bất quá đi mộtbước khoảng cách xa, khuôn mặt cũng vì  chạynhư bay mà bị nhánh cây cắt qua gây vết thương chồng chất.

Hưng phấn nàng không có phát hiện, luôn oa a oa a lờinói.

Mà Thiết Mộc Ưng chẳng những không giận nàng mơ hồ,ngược lại là cười ngây ngô nhìn xem bóng lưng của nàng, dù sao nàng nhớ lại hắnrồi, còn có chuyện gì so với bây giờ còn vui hơn?

Ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . .

## 11. Chương 11 End

Chín tháng sau ──

Kim Phúc sau khi trở lại Thiết thành, trong thành quảthực náo nhiệt trở lại.

Hơn nửa năm , trong quán trà nhưng người dân vẫn ngồinói về nhưng việc mà Thiết Mộc Ưng nói lại, nói Kim Phúc vốn là người, bởi vìCửu vĩ hồ gây chuyện, cho nên cố ý ở trước mặt mọi người đem nàng biến thành hồly. Còn nói ngày đó tại pháp trường vị cứu tinh cứu Kim Phúc tướng mạo tuyệt mỹkia là Kim,  thần tiên trên trời hạ phàm . . . . . .

Chuyện xưa càng nói càng thần kỳ, còn Kim Phúc trongcuộc sống lại trôi qua càng lúc càng như những người bình thường.

Ách. . . . . . hoặc cũng có điểm không phải ngườithường.

Người bình thường sẽ không đối với mặt trời đã leo lênđến đỉnh núi cũng chưa ngủ dậy.

Kim Phúc mơ hồ quan sát, nhưng vẫn không bị ánh mặttrời đánh thức, tiếp tục thở to ngủ. Nàng hôm nay không cần ra ngoài, có thểngủ đến lúc Thiết Mộc Ưng đích thân đến tóm nàng rời khỏi giường.

Hắn biết nàng bây giờ không còn là yêu hồ, thay hắnbốn phía dò hỏi dân tình cũng rất hao phí thể lực.

Ngẫm lại Kim Vượng giúp nàng biến thành người, cùngThiết Mộc Ưng trở lại Thiết thành vẫn còn như là việc hôm qua, không nghĩ mớiđây đã qua nữa năm rồi.

Thiết Mộc Ưng không muốn nàng đã từng là yêu nên tạisau này sợ bị người ta to nhỏ, bởi vậy tìm một cách nói, đối dân chúng tuyêncáo nàng ban đầu là do bị Hồng Tuyết Anh biến thành hồ ly.

Các thành dân đối với lời nói Thiết Mộc Ưng từ trướcđến nay không nghi ngờ, lập tức tin tưởng rồi truyền tai nhau khắp nơi. Huốnghồ, bọn họ đều từng thấy tận mắt Kim Phúc cứu qua hắn mấy lần, trong nội tâmcũng rất yêu mến  nàng, không những vậy rất  hoan nghênh việc nếu nàng là một hồ ly phu nhân.

“Ắtxì!” Kim Phúc hắt hơi một cái, đầu liền hướng bên trongchăn mền chui vào.

Thời tiết lạnh như vậy, hẳn nên bảo bọn lính mangnhiều củi cho dân chúng ở biên thùy, bọn họ chỗ đó gần Linh Sơn, khí hậu rấtgiá lạnh.

Ai, nàng lúc trước yêu nhất chơi băng tuyết khi trờiđổ tuyết rơi, hiện nay vừa nghĩ tới Hạ Tuyết ──Kim Phúc đến bỗng dưng rùng mìnhmột cái, chỉ cảm thấy lạnh.

Thiết Mộc Ưng đem súp vào phòng thì nhìn qua chính làtrên giường một chăn lông phồng to đang cật lực run rẩy

“Taluyện quân đội xong, cũng đã xong việc lên triều, còn người lại vẫn nằm trêngiường?” Hắn tại bên giường ngồi xuống, cười hỏi.

“A!” Kim Phúc bị hắn dọa kêu to một tiếng, bỗng dưng kéochăn bông xuống. “Chàng làm gì vô thanh vô tức dọa người!”

Nàng chu miệng lên, dùng đầu đụng hắn hai cái.

“Chúý.” Thiết Mộc Ưng tay trái cử động chén súp, tay phảithuận thế liền đem nàng hướng trong ngực kéo.”Húp chút.”

Kim Phúc chơi xấu trước ngực hắn, nâng chén cũng lười,để hắn đích tay cầm, từng miếng từng miếng  uốnghết canh nóng, toàn thân chợt ấm áp dễ chịu lên.

“Nhưthế nào ngủ muộn như vậy?”

“Chânđau a.” Kim Phúc từ dưới nệm duỗi ra chân quơ quơ.

Thiết Mộc Ưng tỏ vẻ không thể làm gì được nhìn tiểu nữtử này, đã thói quen nàng lấy cớ đau đớn, cuối cùng cũng chỉ muốn được ngủ lâumột chút.

“Làmgì vậy không tin ta? Ta ngày hôm qua đi theo các cư dân, tại trong ruộng đứngba canh giờ! Điền nước lạnh, những lão nhân gia kia từng đều so với ta. . . . ..”

“Đãnói với nàng bao nhiêu lần. . . . . .” ThiếtMộc Ưng mày rậm nhíu một cái, thanh âm lập tức tăng lên . “Nànghôm nay thể lực tất cả đều không giống  Kim Phúc lúc trước , khôngthể tùy tiện làm mọi việc.”

“Biếtrõ a.” Kim Phúc đối với hắn nhếch miệng cười.

“Nàngbiết rõ rồi mà còn cố phạm phải.” ThiếtMộc Ưng hung hăng cắn nhẹ môi của nàng, liếc yêu.

Hắn xoay người lấy ra một hộp kim sang dược, giơ lênchân của nàng đặt trên đùi, đau lòng  bôi ởmấy chỗ tổn thương do giá rét mà hồng lên đau nhức.

“Ngứa.” Kim Phúc rút chân về, leo lên trên người hắn, trựctiếp ôm hắn bổ nhào xuống giường. “Chàng giúp ta cùng một chỗngủ.”

“Chúngta cái này vừa nằm xuống, sợ bữa tối cũng không thể ra khỏi phòng dùng… . . . .. .”

Thiết Mộc Ưng bàn tay thăm dò vào vạt áo của nàng, bàntay ấm áp đưa tới khiến nàng một hồi thoải mái rên rỉ, theo hắn đầu ngóntay qua lại  vỗ về chơi đùa, nàng bắt đầu động tình, lần lượt yêucầu hắn càng nhiều.

“Chúngta cũng đừng xuất môn.” Nàng cắn cổ củahắn, cả người đè nặng hắn, tính trẻ con  cho rằng như vậy có thể ngăn cản hắn xuất môn.

Hắn một cái quay người đem nàng đặt ở dưới thân, mụcquang không thể rời đi hai gò má phiếm hồng mỹ lệ của nàng.

“Buổichiều không muốn đi xem tiến độ xây thủy đập? Nếu thủy đập thành công thì mùahạ dòng nước chảy xuống rất dễ cho việc tưới tiêu, nàng hôm qua đi dòhỏi  những nông dân đã phải chịu khổ một chút, như vậy nàng còn khôngmuốn cùng ta ra ngoài đó xem tình hình thế nào sao?

“Chúngta đây nhanh chút ít. . . . . .” Nàngphùng má, đưa tay hắn đặt ở ngực.

Thiết Mộc Ưng bật cười lên tiếng, nhịn không được khithấy nàng thẳng thắn liền rơi xuống hôn khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Haylà chúng ta đi sớm rồi trở về, ta sẽ cùng nàng suốt cả đêm. . . . . .” Hắn chấm dứt nụ hôn sâu, làm cho chỗ thân mật nhất củahai người chạm nhau, ám chỉ ban đêm sắp xảy ra vui thích.

Nàng nức nở nghẹn ngào một tiếng, nhìn hắn liếc, vìnghĩ hắn có thể cùng nàng lâu một chút, cũng chỉ hảo nhận lệnh mà nhịn.

“KimVượng nói chúng ta là ngu ngốc, có phúc không biết hưởng. Lên làm thành chủ,hẳn mỗi ngày phải tác uy tác phúc (làm mưa làm gió) , ăn thịt uốngrượu, làm gì công tác khổ vậy?” Nàngnói.

“KimVượng có tu hành của hắn, mà trợ giúp dân chúng Thiết thành có ngày tháng tốtlành có thể gọi đó chính là thời gian tu hành của ta.” Thiết Mộc Ưng nói ra, ôm thân thể của nàng lên làm chonàng tựa ở trước ngực của hắn. “Nàng hối hận trở thành ngườisao?”

“Khônghối hận, nhưng ta hiện tại muốn tu hành .” Nàngkhông chút do dự nói ra.

“Vìcái gì?” Tim của hắn liền khẩn trương, sợ hãi nàng hối hận vìkhông ở lại Linh Sơn tu hành.

“Talúc trước không biết tu hành mục đích là gì, hiện nay ta biết rõ nếu có càngnhiều công lực, liền có thể làm cho càng nhiều người sống tốt. Thiết thành mặcdù không chiến tranh nhân họa, thế nhưng có nhiều người già, phụ nữ và trẻ emcần hỗ trợ.” Nàng nghiêm trang nói.

Thiết Mộc Ưng vuốt gò má nàng, vui mừng  nhìn qua nàng hiểu chuyện rất nhiều.

“Đúngvậy, cho nên ta mới muốn lệnh cho các Đô hộ tổ chức tuyển ra một người đứng đầuở mỗi địa phương, làm cho bọn họ có thể đối đại sự Thiết thành dể dàng nắm bắt.Tựa như chức Thành chủ, người đứng đầu không nhất định phải truyền cho nhi tử,chỉ cần dùng người có đức kế nhiệm, Thiết thành liền có thể ổn định và hoà bìnhlâu dài.”

Kim Phúc lặng nhìn hắn, sau đó ── cho một cái thật dàingáp.

“Chànghiểu thì tốt rồi.” Mặt của nàng tại trên lồng ngực hắn xoa qua xoa lại. “Tachỉ muốn biết vì cái gì đã lâu rồi ta còn chưa sinh được oa nhi? Chẳng lẽ chúngta giao hoan số lần không đủ nhiều sao?”

“Nàng.. . . . .” Thiết Mộc Ưng mở mắt to nhìn nàng, vẫn bị lời của nànglàm cho đỏ mặt tới mang tai.

Ngoại trừ số ít mấy ngày bên ngoài, bọn họ cơ hồ làhàng đêm hoan ái , như vậy cũng coi như giao hoan không đủ sao?

“Haha, lại mặt đỏ.” Kim Phúc đến giật nhẹ lỗ tai đỏ lên của hắn, cười hìhì ngồi vào bên giường nói ra: “Kỳ thật không có oa nhi cũngkhông sao, trong phủ thiệt nhiều hài tử đủ cho ta vui đùa rồi. Tathích cùng bọn họ chung một chỗ, ta hôm qua vẫn cùng Tiểu Tam  cùngmấy người nữa chơi rất vui. . . . . .”

“Chắcông trời vẫn chưa muốn nàng có oa nhi, bởi vì nàng chính mình nếu có một oanhi, như thế nào chiếu cố oa nhi khác.” LãoThiên đã giúp bon họ bên nhau, nên hắn không dám nhiều hơn nữa hy vọng xa vời.

“Haha a.” Nàng cười ngây ngô nhìn lại hắn.

“Nàngnhư thế nào luôn vô ưu vô tư như thế?” Hắncười xoa quai hàm nàng.

Kim Phúc nguyên bản muốn ngủ, động tác thả lỏng xuống,nàng nhíu mày, khuôn mặt bên phải xoay, bên trái xoay.

Nàng nghiêm túc nghĩ nửa ngày sau, vẻ mặt mờ mịt nhìnvề phía hắn, hỏi:“Tacũng vậy không biết. Như vậy không tốt sao?”

Thiết Mộc Ưng cười to lên tiếng, bưng lấy gương mặtcủa nàng,đối với nàng nói: “Đương nhiên tốt, nàng cái gì cũng tốt.”

Kim Phúc cũng nở nụ cười, nàng ôm cổ của hắn, cắn môicủa hắn, học theo ngữ khí của hắn nói ra: “Chúng ta hôm nay có thể sốngcùng một chỗ, như thế cũng đủ hạnh phúc, có hay không có oa nhi không quantrọng, đúng không?”

“Đúng.” Thiết Mộc Ưng cười ôm thân thể của nàng, trong đầu lạiđột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. “Nàng. . . . . .nàng  nguyệt sự bao lâu rồi không có tới?”

Kim Phúc đến trừng lớn mắt, kỳ quái  nhìn hắn. “Ta làm sao biết? Chuyện nàyphiền toái như vậy. Có thể không đến là tốt nhất, “

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng, trống ngực tim đập độtnhiên dồn dập . Nếu như hắn nhớ không lầm, nguyệt sự của nàng tựa hồ gần haitháng không có tới. Hắn đột nhiên cuối ôm lấy nàng, đem nàng đưa tới trước bàntrang điểm.

“Maumau rửa mặt xong, ta mang nàng đi tìm đại phu.”

“Tamới không cần xem đại phu.” Nàng vừa nghĩ tớiđại phu liền nghĩ đến thuốc đắng, lập tức liền nhíu mày, le lưỡi, chính làkhông muốn nghe lời.

“Xemxong đại phu, ta mang nàng đi xem ảo thuật xiếc trên đường.” Hắn nhanh nói nói, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà đỏbừng lên.

“Nuốtkiếm? Phóng hỏa? Mứt quả?” Nàng trừng lớnmắt, nhếch miệng cười.

“Cáigì cũng có.”

Thiết Mộc Ưng thay nàng đổi lại xiêm y, mặc lên áokhoác Tuyết Hồ, không thể chờ đợi được  lôikéo tay của nàng nhanh đi ra cửa phòng.

Hiện giờ hết thảy mọi việc đều  tốt,  nhưngnếu có thêm một việc tốt nữa thì ──

Rất rất tốt a!

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/phuc-yeu*